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Specific learning disability (SLD) implies an inability to learn in an
efficient manner. An SLD child may be defined as a child with a
disability in one or more of the areas of speech, language, reading,
wri~ing or other school subjects, where the disability cannot be ascribed
to a generally low cognitive ability, sensory disability, emotional dis-
turbance, cultural deprivation or bad teaching methods, but may be
attributed to an underlying brain dysfunction.
One of the most important symptoms of SLD is an attentional deficit.
There are, however, many questions regarding the nature and extent of the
attentional deficit and this study attempted to provide more information
in this area.
Possible attentional deficits may be investigated by considering a
person's ability to pay attention to relevant stimuli, as well as his
ability to ignore irrelevant stimuli. Two experimental conditions,
attention and disregard, were set up in this study. Firstly, the
attention and disregard conditions were compared to provide a better
understanding of these processes, by establishing whether the two experi-
mental conditions produced differences in level of arousal in the subjects
as reflected in the electrical activity of the brain. The primary
question was then investigated, namely whether SLD children showed
attentional deficits when instructed to pay attention to relevant stimuli
as well as when instructed to ignore irrelevant stimuli. The secondary
question considered was whether SLD children's attentional deficits were
related to a lag in brain development.
These issues were investigated by comparing 57 SLD and 57 normal boys of
the same age in terms of the auditory evoked potential (AEP). AEPs were
analysed in terms of amplitude, latency and complexity (number of
components) •
Significantly higher amplitudes were found during the attention than during
the disregard condition in both SLD and normal boys. This was interpreted
as an indication of an increased level of arousal during the attention
condition. Longer latencies were found during the attention than during
the disregard condition in both groups. This was regarded as an indication
that more time was spent on information processing during the attention
condition, perhaps as a result of the greater amount of information whi~h
had to be processed during this condition.
The following statistically significant differences between the SLD and
normal groups were obtained. SLD boys had higher amplitudes than normal
boys during the attention and especially during the disregard condition.
This suggested a higher level of arousal in SLD than in normal children.
The SLD child's level of arousal is probably too high to pay efficient
attention to relevant stimuli, but especially tbo high to ignore
irrelevant stimuli.
There were also indications of differences in level of brain development.
SLD subjects had longer latencies and fewer components than normals.
These were regarded as indications of retarded brain development in SLD
as compared with normal boys. Because of the lag in brain development,
there is a slower rate of information processing as measured by latency
differences, and a less differentiated style of information processing
as measured by complexity differences, in SLD subjects. The lag in
brain development might, in fact, be the basis for SLD boys attentional
deficits.
Implications of these findings for areas such as remedial education were
also discussed.
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1.1 MOTIVERING VIR DIE STUDIE
ri>ie mannekragbehoeftes van ons moderne beskawing vereisl
dat aIle pogings aangewend word om al die mens like bron-
ne van ons land teontgin. Vanuit 'n humanit~re oogpunt
beskou, beteken dit dat ondersoek ingestel moet word na
'n sindroom soos spesifieke leergestremdheid (SLG) ,aan-
gesien hierdie sindroom 'n onverrnoe om op suksesvolle
wyse te leer, impliseer, ten spyte van goeie onderrigme-
todes en normale intellektuele verrnoens. Oit is van be-
langdat kennis ingewin word ten eindehierdie sindroom
vroegtydig te kan identifiseer. Die ongediagnoseerde
SLG kind kan in die gewone skoolsituasie aan intense ver-
nedering en aftakeling van sy selfbeeld blootgestel word
(Simpson, 1979). Een SLG kind kan ook 'n hele klas se
vordering vertraag en opvoedkundig dus baie duur weeSe
Simptome van SLG moet ook op akkurate wyse geidentifiseer
word ten einde geskikte remedierende tegnieke te ontwikkel
wat SLG kinders sal kan help om hul volle potensiaal te~
L:erwesenlik. '-
Een van die belangrikste simptome van SLG is aandagver-
steurings (Douglas, 1972: Dykman et al., 1971: Koppell,
1979: Tarver en Hallahan, 1974). Oit is slegs nodig om
'n klas met SLG kinders waar te neem om te besef dat dit
'n prominante simptoom is (Samuels en Edwall, 1981). Hier-
die kinders vind dit moeilik om doeigerig aandag aan re-
levante stimuli te gee en ook om irrelevante stimuli te
ign9reer. Sommige onderwyseresse van SLG kinders poog
om die probleem van aandagversteuringe te hanteer deur
elke kind in 'n individuele hokkie in die klas te laat
~ sit. Aandagversteuringe het natuurlik belangrike impli-
kasiesvir leervermoe (Anderson et al., 1973), want sonder
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doeltreffende aandaggewing k?n daar geen doeltreffende
leer plaasvind nie. Indien aandaggewing ondersoek word
en dit blyk dat In heterogene groep SLG kinders aandag-
versteuringe het, kan In algemene remedierende tegniek
vir hierdie simptoom ontwikkel word, wat baie tyd en geld
kan bespaar. Hierdie studie bestudeer dan SLG met
1"""" ....
spesiale verwysing na die simpt~9DL_yan aandagversteuringe.
__---h _<' ... _~ ••••••'_'•• .........__•__•••._,_~•. ~. _~".... ,
i
oaar. bestaan die teorie dat In disfunksie van die sentrale
senuweestelsel (SSS) ten grondslag van SLG en dus ook ten
grondslag van die aandagversteuringe l~. Die huidige
studie gebruik die ontlokte potensiaal (OP), aangesien
dit tans een van die mees objektiewe metings van SSS-funk-
sionering is. OP-amplitudemetinge kan inligting verskaf
oor aandagprosesse (Tecce, 1970), en latensiemetinge weer
oor die vlak van kortikale ontwikkeling (Shagass, 1972).
Indien SLG en normale kinders verskil ten opsigte van
hierdie metinge, kan dit waardevolle inligting verskaf
oor neurofisiologiese prosesse betrokke by hierdie sindroom
en In nuttige bydrae lewer tot veral die Neuropsigologie
en die Remedierende Opvoedkunde.
In die V.S.A. het daar sedert 1970 In ontploffing van
inligting opdie gebied van SLG plaasgevind (Smith en
Polloway, 1979). Ook in Suid-Afrika kom daar skielik In
groot belangstelling in die gebied soos onder andere blyk
uit die aanstelling van In Kommissie van Ondersoek na
die sindroom in 1969 (Department of Higher Education, 1969).
Belangstelling blyk ook uit die uitbreiding van fasiliteite
vir SLG kinders in Suid-Afrika. Die Transvaalse Onder-
wysdepartement (T.O.D.) het byvoorbeeld in 1981 reeds 154
hulpklasse ingestel. Hierdie klasse vorm deel van In
gewone skool, het In maksimum van tien kinders en maak
voorsiening vir die remediering van SLG kinders tot tien-
jarige ouderdom. Ten spyte van die uitbreiding van kennis
oor SLG, is daar nog talryke onbeantwoorde of omstrede vrae
(Feingold, 1975; Smith en Polloway, 1979). Op die gebied
van OP-metinge ten opsigte van SLG,is daar in die V.S.A.
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nog we1n1g navorsing gedoen, en in Suid-Afrika geen. 'n
Studie op hierdie gebied sal-dus van praktiese en funda-
mentele belang weeSe
Voorts is SLG 'n sindroom wat 'n grootaantal kinders betrek.
Daar is navorsers wat meen dat dit die mees algemene
oorsaak van gedrags- en opvoedkundige probleme is en die
mees algemene sindroom wat in die Kinderpsigiatrie ge-
diagnoseer word ( Schnakenberg, 1977). Beraminge van
die voorkoms varieer na gelang van die kriteria wat gebruik
word. Buchsbaum en Wender (1973) skat die voorkoms op
5 tot 10% van die V.S.A. se skoolgaande bevolking, terwyl
Simpson (1979) melding maak van 23 miljoen mense in die
V.S.A. met 'n leesgestremdheid. Winchell (1975) meld 'n
voorkoms van 5 tot 10%, maar meer as 15% in 'nstedelike,
nie-blanke, tweetalige, minderbevoorregte bevolking. In
Suid-Afrika stel die Kommissie van Ondersoek na minimale
breindisfunksie (MBD), 'n sindroom nou verwant aan SLG,
die voorkoms op 5 tot 7% (Department of Higher Education,
1969). Gereken teen 7% beteken dit 67 726 Blanke kinders,
53 026 Kleurlingkinders, 15 581 Asierkinders en 258 999
Swartkinders, dus 'n totaal van 395 332 SLG kinders gedu-
rende 1981 in die Republiek van Suid-Afrika (Departement
van Statistiek, 1981). 'n Studie oor Blanke Suid-Afrikaan-
se SLG kinders' sal dus vir etlike duisende kinders van
waarde kan wees. Die klem wat hierdie studie op aandagver-
steuringe Ie, is ook geregverdig, gesien in die lig van
die feit dat aandagversteuringe feitlik net so 'n hoe
voorkoms hetas SLG self (Belmont, 1980).
1.2 DOELSTELLINGS VAN DIE STUDIE
Die prim~re doelstelling van hierdie studie is om antwoor-
de op die volgende vrae te vind: Hoe algemeen is die
voorkoms van aandagversteuringe by 'n heterogene groep
SLG kinders vergeleke met normale kinders? Indien weI
teenwoordig, wat is die aard van hierdie aandagversteuringe -
is dit 'n onvermoe om aandag aan relevante stimuli te gee,
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of eerder In onvermoe om irrelevante stimuli te igno-
reer? Wat is die implikasi~s van die bevindinge vir re-
medierende onderrig?
Die sekond~re doelstelling van hierdie studie is om In
antwoord op die volgende vraag te vind: Is daar aandui-
dings van In kortikale ontwikkelingsagterstand by SLG
kinders wat as grondoorsaak van die sindroom of minstens
van die aandagversteuringe beskou kan word?
1.3 BEGRIPSOMSKRYWING
1.3.1 SPESIFIEKE LEERGESTREMDHEID
Enige studie oor SLG, ook bekend as MBD, korn eerstens
te staan voor die probleem van terrninologie. Daar is soveel
uiteenlopende, verwarrende en oorvleuelende terme wat In
soortgelyke sindroom beskryf, dat In volle studie aan
terminologie aIleen gewy kan word. Volgens Winchell (1975)
en Levine et al., (1979) is daar reeds sowat 40 sinonieme
vir MBD in die literatuur gebruik soos byvoorbeeld dislek-
sie,· hiperkinese, foutiewe neurologiese integrasie, enso-
voorts. In die huidige studie sal dus nie op die kwessie
van terminologie ingegaan word nie, maar volstaan word
met begripsomskrywinge van daardie terme wat vir die huidige
studie aanvaar word.
-;--..
Die uitgangspunt van Rourke (1976) sal gevolg word. Volgens /'
hom is die SLG kind In kind met In gestremdheid in een of
meer van die prosesse van spraak, taal, lees, skryf of
ander skoolvakke, waar die gestremdheid nie toegeskryf kan yn
word aan algehele lae intellektuele vermoe, sensoriese \
gebreke, emosionele steuringe, kulturele deprivasie of swak! )
1/
onderrigrnetodes nie, maar aan In onderliggende breindis- .:·~1
/l:.unksie.
Rourke (1976) se definisie veronderstel dat daar In dis-
funksie van die SSS, meer algemeen bekend as MBD, ten
5.
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grondslag van die sindroom van SLG Ie. Ofskoon faktore
soos emosionele steuringe, kulturele deprivasie, ensovoort~
tot leerprobleme mag lei, word slegs gevalle waar di~
faktore nie prim~r veroorsakend is nie, volgens die de-
finisie en vir die doeleindes van die huidige studie,
onder die begrip SLG ingesluit. ~
Volledigheidshalwe sal ook gelet word op 'n omskrywing van
die term MBD. In 1966 het verteenwoordigers van die
"National Institute of Neurological Disease and Blindness"
en die "National Association for Crippled Children and
Adults" in die V.S.A. gepoog om die verwarring ten opsig-
te van terminologie en simptomeleer in die diagnose van
kinders se gedrags- en leerprobleme op te klaar. Hulle ~
. ] ,l.besluit op die term MBD. Volgens Clements en Peters (1981) /'"jJ
het MBD betrekking op kinders met onder-gemiddelde, ge-
middelde of bo-gemiddelde algemene intellektuele vermoe,
met sekere leer- of gedragsgebreke wat wissel van matig
tot ernstig en wat geassosieer word met 'n disfunksie van
die SSS. Hierdie disfunksie mag sig manifesteer in ver- __
»>
skeie kornbinasies.van belemrnerende persepsie, konseptuali-
.sering, taal, geheue, aandagsbeheer, impulsbeheer en impul-
siewe motoriese ooraktiwiteit. Volgens hierdie begripsom-
skrywing is dit moontlik dat 'n kind met MBD slegs 'n ge-
dragsgebrek mag vertoon maar geen SLG nie. In ooreensternming
met Rourke (1976) se definisie sal hierdie studie egter
slegs fokus op die SLG groep, met ander woorde di~ kinders
by wie MBD weI in die vorm van 'n SLG manifesteer. Daar is
verskeie navorsers wat meld dat SLG die kernsimptoom van MBD
is en die ~~n funksionele komponent is waardeur al hierdie
kinders gekenmerk word (Winchell, 1975). Hierdie studie
erken eerder die moontlikheid van MBD sonder SLG, dog be-
studeer slegs 'n groep kinders waar SLG weI teenwoordig is.
Voorts word MBD nie noodwendig as die oorsaak van SLG ge-
sien nie, maar eerder as 'n toestand wat in die vorm van
SLG kan manifesteer. Wat die aard van die MBD toestand
aanbetref, aanvaar hierdie studie dat dit 'n disfunksie van
die SSS impliseer, asook dat dit op 'n fisiologiese afwyking
dui wat nog swak begryp word, nie noodwendig eenvormig van
6.
aard is nie, en nog nie universeel bewys is nie
(Wender, 1971). Sommige navorsers is gekant teen die ge-
bruik van die term MBD. Hul redes is egter gerig op as-
pekte wat weI in die huidige studie erken word, naarnlik
dat MBD In heterogene sindroom verteenwoordig en dat daar
nie noodwendig wetenskaplike bewyse in die vorm van waar-
neembare organiese skade bestaan nie (G~rdner, 1981). Daar
is In groot oorvleueling tussen die terme SLG en MBD en dit
is dus nie vreemd dat hulle dikwels as sinonieme gebruik
word nie, met MBD as die mediese ekwivalent van die opvoed-
kundige begrip SLG.
Wat die intellektuele vermoens van die SLG kind betref, word
die volgende uitgangspunt in hierdie studie gevolg. In
ooreenstemming met Winchell (1975) word erken dat kinders
met intelligensievlakke vanaf superieur tot vertraagd,
akademies onder hul vermoens kan presteer en dus as SLG
geklassifiseer kan wordl,1 Die meer algemene gebruik van
die term MBD verwys egter na kinders met onder-gemiddelde,
gemiddelde of bo-gemiddelde intellektuele vermoens (Clements
en Peters, 1981). Die Kommissie van Ondersoek na die Onder-
wys van Kinders met MBD in SUid-Afrika, stem egter nie saam
met Clements se insluiting van die onder-gemiddelde groep
nie. As gevolg van praktiese probleme met die remediering
van die onde~-gemiddelde groep, sluit die Kommissie slegs
kinders met gemiddelde totbo-gemiddelde intelligen9~e by
hul omskrywing van MBD in, dit wil s~ In telling van minstens
90 op die Nuwe Suid-Afrikaanse Individuele Skaal (NSAIS).
Die hUid~ge studie volg ook di~ praktiese uitgangspunt. Dit
is ook in ooreenstemming met Rourke (1976) se uitsluiting van
algehele lae intelligensie as In prim~r oorsaaklike faktor
by SLG.
Die T.O.D. plaas slegs kinders met SLG in hul hulpklasse,
en in die diagnose van hierdie kinders gebruik hulle die-





Die term aandag word waarskynlik op meer verskillende
wyses gebruik as enige ander term in die Sielkunde
(Meldman, 1970). Meldman poog om 'n omvattende definisie
van aandag daar te stel en maak melding van 25 verskillende
wyses waarop aandag reeds deur verskeie navorsers gede-
finieer is. Mostofsky (1970) erken die kritiek op bestaande
definisies, dog reken dat hierdie definisies tog nie verwerp
kan word nie.
Vir die doel van hierdie studie is dit dan ook nodig om
'n omskrywing te gee van wat met die konsep aandag bedoel
word. 'n Relatief omvattende definisie wat vir die doel
van hierdie studie as uitgangspunt aanvaar word, is di~
van Dykman et al., (1971). Volgens hulle bestaan die proses
van aandag uit die onderling verbonde komponente van wak-
_,.__... _..."._.... ~_ •. ~ '""-"--.--...-____ --'''-._"'''''..,~._.,..••, ..' ...·,~',·••_~_r~· .;, •• ,'"< . _ ..._..... _.
kerheid of opwekking, stimulusseleksie, instelling op 'n( __,_"w~__.",,,·.c""'-'·"'-- '-.I bepaalde objek;···~n waaksaamheid. Aandagversteuring is dus
\ 'n disfunksie van enige van die komponente van aandag.
Aangesien hierdie studie heelwat op stimulusseleksie konsen-
treer, word hier kortliks ingegaan op di~ komponent van die
aandagproses. 'n Respons word nooit bepaal deur al die
stimuli wat op'n gegewe oomblik op 'n organisme inwerk nie.
Vir sommige stimuli is gepaste reseptore afwesig of on-
doeltreffend aangepas, byvoorbeeld baie hoe of lae frekwen-
sie ouditiewe stimuli. Van die stimuli wat weI daarin slaag
om 'n reseptor te stimuleer, misluk die oorgrote meerderheid
om die responsmeganisme te aktiveer. Indien, soos gewoon-
lik gebeur, een stel stimuli beheer verkry oor die respons,
met uitsluiting van ander stimuli, word hierdie seleksie
aan aandaggewing toegeskryf (Milner, 1971). Tecce (1970)
omskryf aandagseleksie as volg: Aandagseleksie is 'n hipo-
tetiese toestand in die organisme wat die seleksie van re-
levante stimuli en die uitsluiting van irrelevante stimuli
in die omgewing vergemaklik.
1. 3.3 OUDITIEWE ONTLOKTE POTENSIAAL
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Aangesien daar in hierdie studie gebruik gemaak sal word
van die ouditiewe ontlokte potensiaal (OOP) van die brein,
sal ook aangedui word wat met hierdie term bedoel word.
~e OP verwys na die elektriese respons wat in die brei~
ontlok word deur 'n sensoriese stimulus (Shagass, 1972).
~ce,~). 'n Gepaste stimulus kan aan enige sintuig
i
toegedien word en effens verskillende response of poten-
siale in die brein ontlok, maar om praktiese redes word daar
in navorsing veral op _d_!~.._Y:J.s_~ele gnt:J.Q](J:g.. potens.LaaL
(VOP) en die OOP gekonsentreer, en tot 'nmindere mate ook
op die somatosensoriese ontlokte potensiaal (SOP). 'n
OP bestaan uit verskillende komponente ofpiekj]w~n
ree a-1---wofd. Twee metinge
word normaalweg van die OP gemaak, naamlik die .amplitude
en latensie van pieke. In Derde meting, naamlik komplek-
sitei t kan ook gemaak word. G.n-rl±usk.-r-as-ie-van--hierdie
met-i:nge--sa-l-ooJc1:n-~hoofs tuk··-5-gegee-woicU
~ie kortikale OOP verwys na die elektriese potensiaal wat
deur 'n ouditiewe stimulus in die kortikale gedeeltes van
die brein ontlok word. Picton en Hillyard (1974) bestudeer
die komponente van die volle OOP by volwassenes en identi-
fiseer soveel as 15 komponente, wat hulle verdeel in vroee
latensie-komponente, middel latensie-komponente en laat
latensie-komponente. Die term OOP word gebruik om te verwys
na die middel en laat latensie-komponente wat in die kortikale
gebiede ontlok word. Dit moet onderskei word van die brein-
starn OP wat verwys na die elektriese potensiaal wat deur In
ouditiewe stimulus in die breinstam ontlok word en deur die
vroee latensie-komponente verteenwoordig word, dit wil se
die eerste 10 millisekondes na stimulusaanbieding (Picton
en Hillyard, 197~ Scot-t en Harkins, 1980, SoluueL en
Student , 1978).
In hoofstuk 2 sal daar ingegaan word op teoriee wat betrek-




2.1 TEORIEE OOR DIE ETIOLOGIESE GRONDSLAG VAN SLG
Daar bestaan drie bree rigtings rakende die etiologiese
grondslag van SLG.
Die eerste is dat SLG In nie-fisiologiese grondslag het,
die tweede is dat SLG In fisiologiese grondslag het en
die derde teorie beklerntoon die oorsaak sonder om noodwen-
dig In nie-fisiologiese of fisiologiese standpunt in te
neem.
2.1.1 PSIGODINAMIESE TEORIEE
Rexford en Taets van Amerongen (1957) se psigoanalitiese
teorie,meld dat 'n bepaalde simptoom van SLG soos byvoor-
beeld impulsiewe gedrag, die gevolg kan wees van 'n onop-
geloste orale konflik by die moeder van die kind. Weens
haar eie sielkundige probleme het sy 'n totale onverrnoe
om haar kind te beheer en dan volg impulsiewe antisosiale
gedrag by die kind. Pasarnanick et al., (1966) beklemtoon
sosioekonomiese faktore. Hulle korn tot die gevolgtrekking
dat daar meer geboortekomplikasies in laer sosioekonomiese
groepe voorkom wat weer mag aanleiding gee tot sirnptome van
SLG soos gedragsprobleme. Ook Amante et al., (1977) beklern-
toon sosioekonomiese faktore wat weer verband hou met faktore
soos wanvoeding en ondoeltreffende verloskundige en pedia-
triese sorgo Tarnkin (1960) maak melding van die rol van
emosionele probleme. Dubey (1976) is meer buigsaarn in sy
uitkyk en beveel aan dat benewens biologiese faktore, daar
ook op opvoedkundige en sosiale faktore gelet moet word.
Suiwer psigodinarniese teoriee oor die etiologiese grondslag




Hierdie teoriee aanvaar In fisiologiese grondslag vir
SLG, maar kan verder onderverdeel word in terme van graad-
verskille.
Opganiese bpeinskade
In 1918, net na die Eerste Wereldoorlog, het daar In enke-
falitisepidemie uitgebreek, wat In hoe voorkoms van brein-
patologie nagelaat het. Daar is gemerk dat kinders wat
herstel het van die akute fase van enkefalitis, dikwels
later gedragsveranderinge, soos impulsiewe motoriese oor-
aktiwiteit, getoon het. Dieselfde simptome is ook opgemerk
by kinders wat weens ander oorsake soos kopbeserings of
suurstoftekort, breinbeserings opgedoen het. Dit het aan-
leiding gegee tot die teorie dat sodanige simptome van SLG
deur strukturele breinbeskadiging veroorsaak word (Conners,
1969; Dubey, 1976; Feingold, 1975). As gevolg van pro-
bleme om altyd konkrete bewyse van waarneembare organiese
breinskade by SLG te vind, het hierdie teorie in onguns
verval.
Minimale bpeindisfunksie
Genoemde probleme van bewyslewering het gelei tot die ge-
bruik van die term MBD as oorsaak van SLG (Dubey, 1976).
Dit impliseer In disfunksie van die SSS waarvoor daar nie
noodwendig tekens van strukturele beskadiging gevind hoef
te word nie.
2.1.3 "OORSAAKLIKE TEORIEE
Daar bestaan talle teoriee waarin In wye verskeidenheid van
oorsake vir SLG beklemtoon word, sonder om noodwendig stand-
punt in te neem ten opsigte van die fisiologiese of nie-
fisiologiese grondslag daarvan.
Genetiese oopsake
Hersher en Presser (1978) vind dat die moeders van kinders
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met SLG beduidend meer spelfoute maak as die moeders van
normale kinders. Ook McMahon (1981) meld dat genetiese
oorerwing in somrnige gevalle die oorsaak van hiperkinese
is. Cantwell (1972) vind In hoe voorkoms van allerlei
psigiatriese versteuringeby die ouers van hiperkinetiese
kinders en beklemtoon gevolglik die rol van genetiese
faktore.
KompZikasies tydens swangerskap of geboorte
Teoriee wat komplikasies tydens swangerskap of geboorte
as oorsaaklike faktore van MBD beskou, is byvoorbeeld di~
van Lyle (1970), Colletti (1979) en Corah et al., (1965),
waar faktore soos toksemie tydens swangerskap of suurstof-
tekort tydens geboorte genoem word.
Siektetoestande
Wagenheim (1959) vind dat masels aanleiding mag gee tot 'n
leergestremdheid, terwyl ander navorsers vera! enkefa!itis
(Gunderman en Stamler, 1973) asook meningitis (Sproles,
1969) beklemtoon.
Kopbeserings ..
Ander teoriee beklemtoon kopbeserings as oorsaak. Sodanige
beserings mag spruit uit faktore soos kindermishandeling
(Nichamin, 1973) of ongelukke soos motorongelukke (Martin,
1980) .
Vergiftiging
Sekere teoriee maak melding van vergiftiging as oorsaak van
SLG. Stewart et al., (1970) kyk na vergiftiging deur onder
andere skoonrnaakmiddels, en Angle et al., (1968) vind nade-
lige gevolge by veral vergiftiging deur insekdoders terwyl
Barltrop (1974) na loodvergiftiging kyk.
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Voedingstekorte
Relevant tot hierdie teorie is- byvoorbeeld die werk van
Martin (1980) wat wanvoeding in die vorm van vroee protein-
en kalorietekorte as oorsaak van MBD beklemtoon.
VoedingsbymiddeZe •
2.1.4
Crook (1980), Feingold (1977) en Rapp (1979) is ondersteuners
van die teorie dat voedingsbymiddele soos kleurstowwe,
geurmiddels, preserveermiddels en voedingstowwe soos melk,
eiers of koring mag lei tot 'n soort allergiese reaksie
by die kind, wat SLG tot gevolg kan he.
Motoriese gebreke
Tarnopol en Tarnopol (1979) huldig die mening dat motoriese
gebreke die oorsaak yan leesgestremdhede mag wees aangesien die
sensories-motoriese gebiede van die brein wat spraak beheer
betrokke mag weeSe
MetaboZiese disfunksie
Wender (1975) stel die teorie dat kinders met MBD 'n meta-
boliese disfunksie in die vorm van 'n aangebore biochemiese
gebrek het. Navorsers beklemtoon veral gebreke ten opsigte
van die chemiese stowwe betrokke by sinaptiese oordrag in
die SSS soos acytylcholine (Silbergeld, 1977) en norepine-
phrine (Kalat, 1976).
UITGANGSPUNT VAN DIE HUIDIGE STUDIE
In ooreenstemming met Rourke (1976) se definisie van SLG,
aanvaar die huidige studie nie 'n suiwer pSigodinamiese
teorie nie, maar eerder dat daar 'n fisiologiese grondslag
vir SLG is. Hierdie fisiologiese grondslag word weerspieel
in MBD en impliseer dus dat daar nie noodwendig strukturele
breinskade aanwesig hoef te wees nie. Wat die oorsaaklike




moontlike oorsake van SLG by die kind.
2.2 TEORIEE OOR DIE AARD VAN DIE BREINDISFUNKSIE
TEN GRONDSLAG VAN SLG
Daar bestaan ook etlike teoriee wat 'n aanduiding gee van
die moontlike aard van die breindisfunksie ten grondslag
van SLG.
ONTWIKKELINGSAGTERSTAND
Navorsers soos Bender (1975), Buchsbaum en Wender (1973)
en Zambelli (1977) meen dat MBD spruit uit 'n ontwikkelings-
agterstand of dat dit minstens in sommige gevalle die
grondslag van SLG vorm (Dalby, 1979). Dit verwys na 'n
onrypheid van die SSS of gedeeltes daarvan wat belemmerde
funksionering van perseptuele, kognitiewe en refleks-
motoriese vermoens tot gevolg het. Die teorie impliseer dus
dat daar ook 'n onrypheid van kognitiewe prosesse 5005
aandaggewing kan wees. 'n SLG kind se SSS of gedeeltes
daarvan is dus onderontwikkeld in terme van norms vir sy
chronologiese ouderdom.
OPWEKKINGSVLAK
Daar is twee teenstrydige teoriee aangaande die opwekkings-
vlak van die SSS van die SLG kind en veral die hiperkine-
tiese kind.
Te hoe opwekkingsvLak: Die teorie is onder andere gebaseer
op waarnemings dat sommige SLG kinders geweldig ooraktief
is en dit dus lyk asof hulle in 'n voortdurende toestand
van hoe op~ekking verkeer (Prichep et al., 1976; ·Satterfield
I; en Dawson, 1971).
\
\Hoe hoer die opwekking, hoe meer die ooraktiwiteit. Volgens
I\wei thorn (1973) soek die kind etntlik na stimuli wat tot inhibisie
sal lei en dus 'n verlaging in die vlak van opwekking sal




Te lae op~ekkingsvlak: Aan die ander kant is daar weer
die teoriee wat die idee van In te lae opwekkingsvlak aan-
- .
hang. Volgcns hulle is die ooraktiwiteit van die hiper-
~ kinetiese kind In aanduiding van sy pogings tot sensoriese
f I
Iii/ stimulering deur selfstimulering, omdat hy as gevolg
I van sy lae opwekkingsvlak eintlik in In toestand van sen-
soriese deprevasie verkeer (Prichep et al., 1976; Satter-
field en Dawson, 1971). Die teorie spruit onder andere uit
fisiologiese studies soos elektroenkefalografiese (EEG)
metings wat bevindinge oplewer wat as aanduiding van lae
opwekkingsvlak geinterpreteer kan word (Grunewald-Zuberbier
et al., 1975). Sommige bevindinge soos stadige EEG-akti-




In noue ooreenstemming met die teorie aangaande die opwek-
kingsvlak van die SSS, is daar die teorie wat gebreke in
die balans van die aktiverings- inhiberingsmeganisme be-
klemtoon. Anderson et al., (1973) asook Weithorn (1973)
onderskryf die teorie en beskou byvoorbeeld impulsiewe ge-
drag by SLG kinders as aanduiding van swak inhiberingspro-
sesse.
AANDAGVERSTEURINGE
Dykman et al., (1971) voer bostaande teorie net In stappie
verder in hul teorie. Volgens hulle is swak inhibering
verantwoordelik vir die aandagversteuringe wat die sentrale
kern van SLG vorm.
2.2.5 UITGANGSPUN~ VAN DIE HUIDIGE STUDIE
In hierdie studie sal die aandagprosesse van die SLG kind
ontleed word vir aanduidings van aandagversteuringe wat kan
spruit uit gebrekkige inhibering en In gevolglike te hoe
vlak van opwekking. Algemene vlak van breinontwikkeling sal




agterstand in die SSS.
2.3 TEORIEE OOR AANDAG
Vier van die belangrikste teoriee van aandag sal kortliks
hier bespreek word.
TEORIE VAN HEBB
Hebb (Meldman, 1970; Moray, 1969) was een van die eerste
persone wat probeer het om aandag in terme van die SSS, dus
neurofisiologies, te verklaar.
Die belangrikste bydrae van Hebb in 1949, was die ontwikke-
ling van In metingseenheid vanaandag genaamd die selver-
same~ing. Wanneer twee of meer selle dikwels gelyktydig
geaktiveer word, raak hulle fisiologies geassosieer en ont-
wikkel daar mettertyd In selversameling. Dit is In diffuse
struktuur bestaande uit senuweeselle in die korteks, dien-
kefalon en moontlik ook die basale ganglia in die serebrum.
In Versameling word as In sisteem beskou met alternatiewe
senuweebane, met soortgelyke funksies. In Selversameling
kan die werking van ander versamelings fasiliteer. Elke
handeling van In versameling kan opgewek word deur In voor-
afgaande versameling of In sensoriese stimulus, maar gewoon-
lik albei. In Hebb se teorie is hierdie fasilitasie van een
selversameling met In ander en hul verhouding ten opsigte
van sensoriese prosesse, die grondslag vir aandag.
Op grond van fasilitasie en motoriese aktiwiteit word selver-
samelings aanmekaar gekoppel in In fasereeks en hierdie
proses verteenwoordig aandag. Aandag verwys na In hipote-
tiese proses wat selektiwiteit meebring, en kan gedefinieer
word as die fasilitasie van In handeling. Aandag impliseer 50-
weI instelling as afwagting (Meldman, 1970).
TEORIE VAN BROADBENT
In Teorie wat veral gemik is op die verduideliking van die
selektiwiteit van aandag,is die sogenaamde filterteorie
2.3.3
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van Broadbent (Meldman, 1970; Moray, 1969). Sy teorie
veronderstel 'n filter by die toevoerpunt van die senuwee-
stelsel wat verantwoordelik is vir die selektiewe deur-
laat van stimuli.
Die waarskynlikheid dat stimuli geselekteer sal word vir
toelating tot die kanaal met 'n beperkte houvermoe, word
bepaal deur faktore 5005 die intensiteit van die stimuli
of 'n toestand binne die organisme 5005 honger. Inkomende
stimuli mag ook tydelik in 'n korttermyn geheuestoor gehou
word voor toelating tot die kanaal (Meldman, 1970; Moray,
1969).
TEORIE VAN DEUTSCH
In sy teorie rig Deutsch (Meldman, 1970; Moray, 1969) hom
tot die vraag, "hoe word die belangrikste van 'n groep
seine geselekteer?" Hy vereenvoudig sy antwoord op die
vraag as volg: As 'n groep seuns van verskillende lengtes
onder 'n horisontale plank staan wat op en af beweeg, sal
die plank altyd die kop van die langste seun raak. Die
belangrikste seine word op dieselfde wyse geselekteer.
Seine word op 'n vroee stadium ontleed maar slegs die wat
die drempel vir verdere prosessering oorskry, sal tot bewuste
waarneminglei. Deutsch gee die bUitelyne van 'n sisteem
wat di~ tipe gedrag openhaar wat met aandag assosieer word.
Volgens Deutsch is bewuswording en gedragsresponsiwiteit op
stimulasie afwesig sonder opwekking. 'n Sekere vlak van
opwekking is dus nodig vir selektiewe aandag om in werking
te tree. Of daar aandag aan 'n stimulus geskenk word, hang
dus af van die belangrikheid van die boodska~asook die
toestand van opwekking.
Deutsch se teorie vul die van Hebb aan deurdat hy oorweging
skenk aan die selektiwiteit van aandag,asook die vlak van






Kristofferson (Meldman, 1970; Moray, 1969) beskou aandag
as die selektiewe beheer van die vloei van inligting in
die SSS. Hierdie beheer word bewerkstellig deur 'n SSS-
meganisme wat soos In meervoudige kanaalskakelaar reageer
en boodskappe in 'n enkele kanaal instuur. Hierdie bood-
skappe kom van sensoriese reseptore of van die geheuestoor.
Hy beskou die aandagmeganisme as In alles-of-niks skakelaar
wat bepaal watter enkele kanaal toegelaat sal word om in-
ligting verder deur die stelsel te voer. Faktore soos die
fisiese eienskappe van die stimuli bepaal watter kanaal op
In sekere tydstip skandeer sal word.
Die teorie veronderstel ook dat sommige sensoriese inligting
prosesseer word en In sielkundig belangrike invloed mag he,
sonder dat dit deur die aandagmeganisme gegaan het.
Volgens sy teorie word die aandagmeganisme deur 'n opwekker
in die brein beheer (Meldman, 1970; Moray, 1969).
UITGANGSPUNT VAN DIE HUIDIGE STUDIE
Aangesien elke teorie nuttige konsepte voorstel, sal die
hUidige studie nie In enkele teorie uitsonder nie,maar
eerder al vier erken in sy uitgangspunt oor aandag.
2.4 TEORIE~ OOR DIE NEUROFISIOLOGIESE STRUKTURE
BETROKKE BY AANDAG
Thompson en Bettinger (1970) meld dat die volgende gedeeltes
van die brein moontlik In rol speel by die proses van aandag,
naamlik die retikulere formasie, die limbiese sisteem en die
korteks.
RETIKULERE FORMASIE
Die retikulere formasie kry sy naam vanwee die bestaan van
talle kort vesels wat In digte netwerk of retikulum vorm.
2.4.2
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Dit strek vanaf die medulla deur die middel van die pons
en die middebrein tot in die -talamus. Vanaf die sintuie
is daar kleiner sekondere vesels waardeur impulse heelwat
stadiger vervoer word na die retikulere formasie, in plaas
van direk na die korteks, vanwaar dit na In wye gebied van
die brein, veraI die korteks gelei word (Butter, 1968;
Woodburne, 1967).
Eksperimente gedoen deur Moruzzi en Magoun (1949) toon aan
dat elektriese stimulering van die retikulere formasie
.,,~., ~_ .• ,.•,'~.___ ...., ....,.,.__,._.., ,_.,._._ -,''"--'''- -.0.' r.~ "' ,." _ ~
lei to~~~~!~[= ?ie sisteem staan dan bekend as die
Stygende Retikulere Aktiveringsisteem (SRAS) (Thompson en
Bettinger, 1970). AIle sensoriese bane het sytakke na die
SRAS en dieselfde gebied is gevoelig vir aIle modaliteite.
Slegs wanneer impulse die SRAS stimuleer L...y_<?-:l;_g__g~~}s._~ing
- --(Woodburne, 1967). Vanaf die SRAS gaan impulse na die
korteks. Benewens die sintuiglike stimulering ontvang d~e
retikulere sentra egter ook impulse vanaf die korteks sodat
kortikale aktiwiteite bewerkstellig word selfs in die af-
wesigheid van sensoriese stimulering (Du Toit en Van der
Merwe, 1966). Sharpless en Jasper (1956) is van mening dat
daar twee vorme van opwekking is. Hulle meld dat die tala-
miese gedeelte van die sisteem skynbaar verantwoordelik is
vir 'n sogenaamde toniese komponent van opwekking wat re-
latief lank voortduur en habituasie toone Die onderste
gedeelte van die SRAS is verantwoordelik vir die sogenaamde
fasiese komponent van opwekking wat kort van duur en baie
bestand teen habituasie is. Ter opsomming is die SRAS dus
verantwoordelik vir die belangrike komponent van aandag
naamlik opwekking.
LIMBIESE STELSEL
Die limbiese stelsel is Inbaie komplekse stelsel bestaande
uit talle subkortikale sentra, kortikale strukture en ver-
bindinge tussen strukture (Woodburne, 1967). Dit sluit
strukture in soos die amigdala, hippokampus en septum
(Cormier, 1981). Daar bestaan verbindinge tussen die reti-
kulereformasie en die limbiese stelsel, asook tussen die
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Iimbiese stelsel en die korteks (Thompson en Bettinger,
1970) •
Resultate van In hele aantal studies dui op die betrokken-
heid van verskillende strukture van die limbiese stelsel
byaandag (Thompson en Bettinger, 1970), onder andere in
prosesse soos opwekking en waaksaamheid, asook by motive-
ring (Cormier, 1981; Woodburne, 1967). Douglas en Pribram
(1966) poog om die resultate van studies oor die uitwerking
van letsels en elektriese stimulering te formuleer in In
teorie oor die funksionering van die hippokampus. Daar
word voorgestel dat die hippokampus verhoed dat sekere
stimuli aandag geniet deur middel van In proses van blokke-
ring. Hulle stel twee moontlike soorte blokkering voor.
Eerstens is daar In nie-spesifieke wydverspreide uitsluiting
van irrelevante stimuli gedurende die proses van konsentra-
sie of aandaggewing.' Tweedens is daar In spesifieke blok-
kering wat lei tot die inhibering van spesifieke stimuli
wat nie versterk word nie. Hierdie stelsel is skynbaar
betrokke by prosesse soos habituasie. Die teorie maak ook
voorsiening vir In stelsel wat sensoriese toevoer fasiliteer.
Deur bemiddeling van die amigdala lei die funksionering van
hierdie stelsel tot In toename in die waarskynlikheid dat
aandag aan In stimulus geskenk sal word. Schwartzbaum et al.,
(1961) rapporteer stadiger habituasie vir vreemde stimuli na
verwydering van die amigdala. Ter samevatting skyn dit asof
aktivering van die hippokampus bydra tot sensoriese inhi-
bisie, terwyl aktivering van die amigdala tot fasilitasie
van sensoriese toevoer lei (Thompson en Bettinger, 1970).
2.4.3 KORTEKS
Die korteks is die buitenste laag van die serebrum, is onge-
veer een sentimeter dik en bestaan uit senuweeselle
(Du Toit en Van der Merwe, 1966).
In Hele aantal navorsers rapporteer veranderinge in aandag-
prosesse as gevolg van kortikale beskadiging, byvoorbeeld
belemmerde habituasie en orientering, onder andere orientering
2.4.4
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ten opsigte van ouditiewe stimuli in die geval van skade
aan die primere ouditiewe korteks (Thompson en Bettinger,
1970). Die korteks is verantwoordelik vir bewuste wille-
keurige gedrag, dus ook vir willekeurige aandag (Du Toit
en Van der Merwe, 19~6).
Veral die frontale lobbe speel 'n belangrike rol in die re-
gulering van doelbewuste aandag. Die verwagtingsgolf wat
verband hou met die persoon se voorneme om op 'n impuls te
reageer, ontstaan in die frontale gebied van die korteks en
versprei agtertoe. Letsels in die frontale gebied lei tot
defektiewe aandaggewing in terme van hoe afleibaarheid of
verhoogde aandag aan irrelevante stimuli, onstabiliteit van
willekeurige aandag, probleme om vir 'n lang tyd te konsen-
treer, versteuringe in opwekkingsprosesse, asook impulsiwi-
teit (Luria en Hornskaya,1970; Thompson en Bettinger, 1970).
Letsels in die temporale lobbe lei tot gebreke ten opsigte
van ondersoekende gedrag,asook sensoriese kondisionering.
Daar is al gesuggereer dat hierdie prosesse 'n primere aan-
duiding van aandag is (Thompson en Bettinger, 1970).
Dit is duidelik dat die korteks 'n belangrike rol speel in
al die komponente van aandag.
UITGANGSPUNT VAN DIE HUIDIGE STUDIE
Die studie gee erkenning aan al die genoemde strukture se
rol by aandag. Die studie lewer egter slegs inligting op
aangaande die korteks, aangesien slegs die laat latensie
komponente wat hul oorsprong in die korteks het, ontleed
word.
2.5 TEORETISERING OOR DIE GEBRUIK VAN DIE ONTLOKTE
POTENSIAAL AS AANDUIDING VAN AANDAG
2.5.1 AMPLITUDE EN AANDAG
Die OP word beskou as 'n meting van die sensoriese trans-
missie van inligting in die brein. Aandag het te doen met
2.5.2
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die seleksie van relevante stimuli en die uitsluiting van
irrelevante stimuli, en het dus ook te doen met die ver-
werking van inligting in die brein. Dit is dus nie ver-
basend dat die OP gebruik word in studies oor aandag nie.
In die bree lei aandag tot In verhoging in die amplitude
van die OP (Tecce, 1970) by die laat latensie komponente
(Conners, 1979).
AMPLITUDE EN ANDER VERANDERLIKES
Hierdie studie bestudeer aandag en daar sal dus slegs kortliks
gelet word op ander veranderlikes.
Amplitude mag ook op die volgende wyses beinvloed word:
In Afnarne in amplitude mag spruit uit In gewas (Daly et al.,
1977), In siekte soos meervoudige sklerose (Halliday,
(1978) of In psigiatriese toestand soos skisofrenie (Roth
et al., 1980). Stimulusveranderlikes kan ook die ampli-
tude beinvloed, moontlik weens die invloed wat hul het op
aandag. In Toename in amplitude kan spruit uit faktore
soos In toenarne in stimulusintensiteit (Bull en Lang, 1972;
Picton et al., 1978b), In toenarne in die interstimulus-in-
terval (Picton et al., 1978b; Rothman, 1970; Scott en
Harkins, 1978), In verlaging in frekwensie van die stimuli
(Picton et al., 1980) en die aanbieding van stimuli by albei
ore in plaas van slegs een (Picton et al., 1980).
Amplitude word ook beinvloed deur ouderdom (Ohlrich et al.,
1978). Daar is In neiging vir veral die laat latensie
komponente om in die eerste paar jaar toe te neem in ampli-
tude (Barnet et al., 1980; Blom, 1980; Dustman en Beck,
1969; Ohlrich et al., 1978; Shaw en Cant, 1981). Teen die
adolessensiejare begin dit stabiliseer of neem af (Goodin
et al., 1978; Dustman en Beck, 1969; Satterfield en Braley,
1977; Schenkenberg en Dustman, 1970) en neem dan weer tydens
veroudering toe (Pfefferbaum et al., 1979, 1980b; Schenkenberg
en Dustman, 1970; Shaw en Cant, 1981). Na die sesde dekade
neem dit weer af (Shaw en Cant, 1981).
2.6 TEORETISERING OOR DIE GEBRUIK VAN DIE ONTLOKTE POTEN-
SIAAL AS AANDUIDING VAN VLAK VAN BREINONTWIKKELING
2.6.1 LATENSIE EN VLAK VAN BREINONTWIKKELING
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Volgens Anokhin (1964) gee die latensie van die OP In
aanduiding van die npoed van eeneorieae tranemiooie van
impuZse in die brein, terwyl die spoed waarteen In impuls
kan beweeg weer afhang van die ontwikkelingsvlak van die
_senuweestelsel. Transmissiespoed sal dus stadiger wees
by babas as by volwassenes. Latensie van die OP kan dus
In aanduiding gee van die vlak van kortikale ontwikkeling.
2.6.2 LATENSIE EN ANDER VERANDERLIKES
Ander veranderlikes mag ook In invloed he op latensie, waar-
skynlik omdat dit weens verskeie redes lei tot stadiger
sensoriese transmissie. So mag verlengde latensies spruit
~it letsels (Celesia, 1978), In siekte soos meervoudige
sklerose (Halliday, 1978; Lacquaniti et al., 1979) en In
toestand soos kwashiorkor (Bartel, 1976). In In psigia-
triese toestand soos skisofrenie vind Roth et al., (1980)
aanduidings van korter latensie, maar voer geen rede hier-
voor aan nie. In Stimulusveranderlike soos intensiteit mag
ook In invloed op latensie he deurdat daar met In afname
in stimulusintensiteit In toename in latensie voorkom
(picton et al., 1974).
In hoofstuk 3 sal navorsingsbevindinge wat betrekking op die




3.1 ALGEMENE STUDIES OOR AANDAGVERSTEURINGE BY
SPESIFIEKE LEERGESTREMDE KINDERS
Verskeie metodes is al aangewend om moontlike aandagver-
steuringe by SLG kinders te meet, soos deur die waarneming
van gedragspatrone, response op eksperimentele take,
tellings op gestandaardiseerde toetse, fisiologiese-, neurofisio-
logiese- en OP-metinge. Laasgenoemde drie metinge sal later
breedvoerig bespreek word en daar sal in di~ afdeling dus net
kortliks gelet word op bevindinge verkry deur die gebruik
van die ander prosedures.
In 1974 doen Tarver en Hallahan In oorsig van 21 studies
waarin moontlike aandagversteuringe by SLG kinders bestudeer
word deur allerlei eksperimentele take, asook gestandaar-
diseerde toetse. Hulle kom tot die gevolgtrekking dat SLG
kinders meer afleibaar is as normaIe kinders in take waar-
by die waarneming van figuur-agtergrond en toevallige leer
betrokke is. Ook toon SLG kinders meer onvermoe om aan-
dag oor lang periodes te behou, dus gebrekkige waaksaamheid.
In 1975 doen Sroufe ook In oorsig en vind dat die belang-
rikste aandaggebrek by hiperkinetiese kinders te vinde is in
waaksaamheidstake wat roetine maar langdurige konsentrasie
verg.
Na hierdie oorsigtelike artikels is neg talle studies gedoen
wat aanduidings van aandagversteuringe by SLG kinders vind.
In 1977 vind Evans en Smith dat ouers se waarneminge
van hul SLG kinders dikwels lei tot die rapportering van
In kort aandagspan. Hunt et al., (1977) gebruik In taktiele
diskriminasietaak en vind swakker selektiewe aandag by
stadige leerders. Patton en Offenbach (1978) gebruik geheue-
take waardie kinders moet onderskei of hulle In sekere
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stimulus reeds vroeer in die taak gesien of gehoor het.
Onder toestande van afleiding presteer die SLG kinders
swakker as normale kinders - hulle is dus meer afleibaar.
Painter (1979) vind aanduidings van aandaggebreke by SLG
kinders in Suid-Afrika op 'n gestandaardiseerde toets naamlik
die Wechsler Intelligensieskaal vir Kinders. Ook Bauer
(1979) vind dat gebrekkige aandag verantwoordelik is vir
SLG kinders se swak prestasie op 'n taak wat die herroep
van inligting verge
nit is duidelik dat daar reeds met behulp van al die genoem-
de metinge aanduidings van aandagversteuringe by SLG
kinders gevind is.
Tog is daar di~ navorsers wat verskil. Koppell (1979) huldig
die standpunt dat daar geen werklike bewyse is dat aandag-
versteuringe die kern van die sindroom van SLG vorm nie.
Hy meld dat bevindinge van sodanige studies net sowel ge-
interpreteer kan word as 'n aanduiding van swak motivering
of 'n ander versteuring wat kenmerkend van die sindroom
van SLG is.
Weens die magdom van bevindinge wat geinterpreteer kan word
as 'n aanduiding van 'n aandagversteuring, wil dit voorkom
asof di~ versteuring, hoewel miskien nie die kern nie, tog
'n belangrike simptoom van die sindroom van SLG is. Kri-
tiek soos die van Koppell (1979) mag weI die navorser aan-
spoor om soos ook die mening van Buchsbaum en Wender (1973)
is, meer objektiewe aanduidings van aandagversteuringe te
probeer vind,soos byvoarbeeld deur fisiologiese of neuro-
fisialogiese metinge.
3.2 FISIOLOGIESE STUDIES OOR AANDAGVERSTEURINGE BY SPESIFIEKE
LEERGESTREMDE KINDERS
Etlike studies waarin van fisiologiese metinge gebruik ge-
maak is, vind oak rumduidings van aandagversteuringe by
SLG kinders.
25.
Sroufe et al., (1973) gebruik verandering in hartklop
tydens afwagting en vind by hiperkinetiese kinders In
kleiner afname in hartklop as by normaIe kinders. Dit
word geinterpreteer as In aanduiding van aandagversteuring
by die hiperkinetiese groep. Cohen en Douglas (1972) ge-
bruik verandering in velgeleiding tydens die orienterings-
respons as In aanduiding van aandag. Hulle vind dat hiper-
kinetiese kinders minder orienteringsresponse gee in In
reaksietydtaak asnormale kinders. Satterfield en Dawson
(1971) gebruik metinge van basale velgeleiding en die gal-
vaniese velrespons en vind In lae vlak van opwekking by
hiperkinetiese kinders.
3.3 NEUROFISIOLOGIESE STUDIES OOR AANDAGVERSTEURINGE BY
SPESIFIEKE LEERGESTREMDE KINDERS
Twee neurofisiologiese metinge naamlik die elektroenkefalo-
gram en kontingente negatiewe variansie (KNV) sal hier
bespreek word.
Op die gebied van die EEG word die volgende bevindinge ver-
kry. Hughes (1971) vind meer EEG-abnormaliteite, veral oor-
matige stadige aktiwiteit, by onderpresteerders. Wanneer
die SLG kinders egter uit die groep verwyder word, vind hy
nie meer abnormaliteite in hul EEGIs as in di~ van normale
kinders nie. Die SLG groep toon weI meer gedesinchroniseer-
de agtergrond alfa-aktiwiteit en meer asimmetriese fotiese
dryf-respons as die normale groep.
Paine et al., (1968) en Capute et al., (1968) vind veral baie
stadige EEG-aktiwiteit by SLG kinders. Kritiek teen hier-
die studies kom van Murdoch (1974) orndat eersgenoernde geen
kontrolegroep gebruik nie en laasgenoemde se kontrolegroep
nie goed afgepaar is nie. Murdoch (1974) gebruik In goed
afgepaarde kontrolegroep en vind meer stadige EEG-aktiwiteit,
naamlik delta en theta-golwe by kinders met minimale sere-
brale disfunksie as by normaIe kinders. Die eksperimentele
groep was kinders vanuit In privaatskool vir SLG.Stadige
EEG-aktiwiteit word soms geinterpreteer as aanduiding van
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In lae vlak van opwekking (Prichep et al., 1976;
Satterfield et al., 1972), maar aangesien die vlak van
opwekking gewoonliktydens die EEG-opnarne gekontroleer
word, word dit egter meer algemeen beskou as In aandui-
ding van In ontwikkelingsagterstand. Ander EEG-metinge
lewer meer direkte inligting op betreffende die aandag-
prosesse van die SLG kind. GrUnewald-Zuberbier et al.,
(1975) gebruik die alfa-blokkeringsrespons wat volg op die
toediening van visuele en ouditiewe stimuli. Die respons
gee In aanduiding van opwekking of dat daar aandag gegee
word aan die stimulus. Hulle vind dat die alfa-blokke-
ringsresponse stadiger ontwikkel in hiperkinetiese kinders
en interpreteer dit as In aanduiding van aandagversteuring.
Fuller (1977) vind ook minder alfa-blokkering by leerge-
strenrle as by norrnale seuns en skryf dit toe aan In aanciag-
gebrek. GrUnewald-Zuberbier et al., (1977) vind ook minder
alfa-blokkering bykinders wat swak konsentreer teenoor kinders
wat gemiddeld of goed konsentreer. Milstein et al., (1969)
meld dat habituasie of verdwyning van die alfa-blokkerings-
respons vir oorbodige stimuli, noodsaaklik is vir die doel-
treffende funksionering van die SSS. Metinge van die
latensie en duur van die alfa-blokkeringsrespons is dus
geneern as aanduiding van serebrale habituasie. Hulle vind
dat hoewel daar serebrale habituasie by die hiperkinetiese
kind voorkom, dit nooit dieselfde vlak as by normale kinders
bereik nie. Hulle vind In vergrote aanvanklike respons op
'lin vreernde stimulus by die hiperkinetiese kind, asook In
Iverminderde vermoe om irreZevante stimuZi uit te sZuit.
i
I
Ward (1976) bestudeer die KNV as meting van die fokus van
aandag. Die KNV verwys na In stadige toename in negatiewe
elektriese potensiaal in die frontale korteks en verteen-
woordig die afwagting op In stimulus. Vandaar staan dit
soms ook bekend as die afwagtingsgolf (Walter, 1969).
Ward (1976) vergelyk In groep normaIe kinders met In groep
waarin meer as die helfte hiperkineties en die res normale
kinders was. Hulle vind dat die groep wat aIleen normale
kinders bevat, meer dikwels In KNV het as die groep wat
heelwat hiperkinetiese kinders insluit.
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Deur EEG metinge, veral van die alfa-blokkeringsrespons,
asook die KNV-meting, word bevindinge gemaak van aandag-
versteuringe by SLG kinders.
3.4 ONTLOKTE POTENSIAAL-STUDIES - ALGEMEEN
3.4.1 KOMPONENTE VAN DIE OUDITIEWE ONTLOKTE POTENSIAAL
MET SPESIFIEKE VERWYSING NA KINDERS
Aangesien daar in hierdie studie gebruik gemaak sal word van
OOP-metinge by kinders,sal daar gekyk word na bevindinge
rakende OOP-komponente met spesifieke verwysing na
kinders.
Komponente of pieke word geidentifiseer in terme van laten-
sie,dit wil s~ die tyd wat verloop in msek. van die aanvang
van die stimulus tot die vorming van In identifiseerbare
piek. In Komponent kan In positiewe of negatiewe polariteit
he. In OP-navorsing word 'n positiewe komponent gewoonlik
as In afwaartse pendefleksie geregistreer en In negatiewe
komponent as 'n opwaartse pendefleksie.
Picton et al., (1974) bestudeer volwassenes tussen 20 en
30 jaar en identifiseer 15 komponente van die OOP. Dit
verdeel hullevolgens hul latensies in vroee latensie-kom-
ponente, dit wil se die wat binne die eerste 8 msek. na
stimulusaanbieding plaasvind, middel latensie-komponente,
dit wil se di~ wat tussen 8 en 50 msek. na stimulusaanbie-
ding plaasvind, en die Iaat latensie komponente, dit wil s~
die wat tussen 50 en 300 msek. na stimulusaanbieding plaas-
vind.
Aangesien latensie 'n aanduiding gee van vlak van kortikale
ontwikkeling, sal die latensies van kinders waarskynlik
langer wees as die van volwassenes. Ohlrich et al., (1978)
bestudeer kinders van pas na geboorte tot 3 jaar en vind
dat die latensies van PI, P2, N2 en P3 weI verminder met
'n toename in ouderdom. Goodin et al., (1978a) se studie
van 6 tot 76 jariges dui egter aan dat die verhouding
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tussen ouderdom en latensie nie so eenvoudig is nie.
Hulle vind dat by kinders van 6 tot 15 jaar die latensies
van N2 en P3 verminder met In toename in ouderdom, terwyl
dieselfde nie by N I en P 2 gebeur nie. By volwassenes van
15 jaar en ouer is daar In sistematiese toename in latensie
met In toename in ouderdom. Hul resultate dui dus daarop
dat die verouderingsproses wat in die OOP gereflekteer word,
nie die eenvoudige omgekeerde van die rypwordingsproses is
nie.
Aandag beinvloed veral die laat latensie komponente te wete
PI, Nt, P2, N2 en P3 en in hierdie studie sal dus slegs
op hierdie komponente gekonsentreer word. In Tabel 1 word
hierdie komponente geidentifiseer in terme van latensie
5005 gevind in studies van volwassen~s asook kinders. Uit
die tabel blyk aanduidings van langer latensies by kinders.
Stimulusintensiteit word ook in hierdie tabel aangedui,aan-
gesien daar met In afname in stimulusintensiteit In toename
in latensie voorkom (Picton et al., 1974).
Gewoonlik word daar in OP-studies grense gestel waarbinne
elk van hierdie komponente verwag sou word, byvoorbeeld P2
wat geidentifiseer word as die mees prominente positiewe
piek tussen 100 en 300 msek. (Ohlrich et al., 1978). In
sommige studies; veral met kinders, is die komponente soms
moeilik identifiseerbaar weens groot individuele verskille.
Sommige navorsers sluit dan die atipiese gevalle uit hul
steekproef uit (Halliday et al., 1976; Satterfield en Braley,
1977). Hierdie atipiese gevalle mag JU~s baie betekenisvol
wees en die huidige skrywer is van mening dat hulle beslis
ingesluit moet word. Dit kan geskied deur die latensie-
grense vir die identifikasie van komponente relatief wyd
te stel, en ook deur ontlokte potensiale met afwesige kom-
ponente in te sluit. Afwesige komponente mag juis baie be-
tekenisvol weeSe
Benewens genoemde komponente vind Davis et al., (1966) dat
daar soms na N2 In na-ontlading teen die frekwensie van
die alfaritme volg,maar dit is egter baie meer algemeen by
"TABEL
LAAT LATENSIE-KO~IPONENTE VAN DIE OUOITIEWE
ONTLOI,TE POTENSIJI.AL IN VOLI\,ASSENES EN IN KINDF,,~
.
INTENSITEIT OlJDERDOM
SJ<RYWER(S) VAN VAN PI Nl P2 N2 P3
STIMULUS PROEFPERSO~'E
Picton, T.W. et al., (1974) 60dS 20-30 jaar SO B5 170 350
Picton et <:11., (1973) soos 60~ Waarskynlik vol- SO B3 161 290
"ang~haQl in Picton, T.W. et wassenes
al , , (1974)
Davis ~n Zerlin (1966) soos BSdB Waarsky~lik vol- SO 100 175 300




Rapin et al., (1966) soos 35-70dB Waarskynl1k vol- 90 175
aangchaal in Picton, T.W. et wassenes
al. , (1974)
.
Goff at 1.1., (1969) 800S 85dB Waarskynlik vol- SO 81/100 175
aangehaal in Picton, T.W. et wassenes
1.1., (1974)
Picton, T.W. en Hillyard, 60dB 450 tydens
S.A. (1974), aandag
DaVis, fl. et 1.1., (1966) 65-100dB Jonq volwassenes 50-60 95-105 170-200 Oix- 300
Soms 'n dub- wels 'n dub-
bele pielt bele piek
Satterfield, J.H. et al., 90dB 6-9 jaar 60 120 ISO 280(1972)
prichep, L.S. et al., 5S:m &-11 jaar 63 103 186 250 295
(1976)
Buchsbaum, M. & wender, P. 60dS 6-12 jaar ICO 140 200
(1973)
Grunewald" G. et al., 11-12 jaar 170 254 334 403i (1978) <300-550)




die VOP as by die OOP.
ook die na-ontlading by
sekondes mag duur.
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Shearer en Creel (1978) bestudeer
die VOP en vind dat dit vir etlike
NEUROFISIOLOGIESE OORSPRONG VAN DIE KOMPONENTE
VAN DIE OUDITIEWE ONTLOKTE POTENSIAAL
Die neurofisiologiese oorsprong van komponente van die OP
is tot In groot mate nog onbekend (Picton et al., 1978a).
Afleidings word egter gebaseer op veral die verspreiding
van komponente oor die kopvel.
Vroee latensie-komponente verteenwoordig moontlik die ak-
tivering van die slakkehuis en breinstam ouditiewe kern.
Moontlike bronne van opwekking van die middel latensie-kom-
ponente mag gelee wees in die talamus, primere ouditiewe
korteks, assosiasiekorteks en kopvelspierstelsel. Hierdie
komponente word dus dikwels deur spierartefakte beinvloed.
Die laat latensie komponente het waarskynlik hul oorsprong
in die korteks, eerder as in die talamus of breinstam.
Bewyse vir laasgenoemde aanname blyk onder andere uit intra-
kraniale opnames wat geen aanduiding van N1- en P2-komponente
bevat nie, terwyl opnames vanaf die frontale korteks weI
hierdie komponente in die OOP bevat (Davis et al., 1966;
Picton et al., 1974; Streletz et al., 1977).
3.5 ONTLOKTE POTEN5IAAL-5TUDIE5 OOR AANDAG 5005
-WEER5PIEEL IN AMPLITUDEMETINGE
Die OP is reeds in baie studies gebruik om aandag te bestudeer.
3.5.1 ALGEMEEN
In 1975 skryf Naatanen In baie omvattende artikel waarin
hy 174 studies van die menslike OP en aandag in oenskou
neem. Die meeste van hierdie studies rapporteer vephoogde
amplitudes veral by N1 en P3 van die OP wanneer aandag
gegee word aan die taak-relevante, betekenisvolle of be lang-
rike stimuli. Aan die ander kant is daar In verlaging van
amplitude ten opsigte van irrelevante stimuli. Naatanen
(1975) stem egter nie saam met die'algemene gebruik om 50-
danige bevindinge te interpreteer as aanduiding van die
w~rking van se1ektiewe aandag nie, dit wil se In proses
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van toelating van relevante stimuli en blokkering van irre-
levante stimuli tot aandag nle. Volgens hom word pcrif~re
sensoriese toevoer byvoorbeeld deur pupilgrootte nie altyd
bevredigend beheer nie. Tweedens mag die aandagverskille ook
spruit uit t n differensiele instelling tydens aandag in
die sin van 'n algemene verhoogde vlak van opwekking tydens
aandag. Albei hierdie faktore mag verband hou met die feit
dat die proefpersoon dikwels kan voorspel wanneer 'n rele-
vante stimulus sal verskyn. Wanneer hierdie twee faktore
beheer word, word dikwels geen aandagverskille tussen rele-
vante en irrelevante stimuli gevind nie en toon slegs P3
verskille. Naatanen (1975) stem saam met die interpretasie
van P3 as 'n soort responsinstelling. In die huidige studie
sal Naatanen (1975) se interpretasie van aandagverskille ook
oorweeg word. Oit hou egter nog steeds verband met die
proses van aandag aangesien vlak van opwekking volgens die
aanvaarde definisie een van die komponente van aandag is.
Een studie in hierdie oorsig dui egter weI op verhoogde am-
plitude van N1 as aanduiding van selektiewe aandag. Oit gee
aanleiding tot 'n volgende omvangryke oorsig deur Naatanen
en Michie (1979) van 83 studies oor die OP en aandag met klem
op die amplitude van die N1-komponent. Hulle kom tot die
gevolgtrekking dat t n negatiewe skuiwing in die OP tussen
50 en 200 msek.eintlik verantwoordelik is vir die verhoogde
amplitude van Nl. Volgens hulle hou hierdie negatiewe
skuiwing verband met 'n soort stimulusinstelling wat gepaard
gaan met bewuste aandag aan die stimulus. Weer word Naatanen
en Michie (1979) se interpretasie van verhoogde amplitude
van N1 aanvaar, aangesien dit steeds 'n betrokkenheid van
een of ander proses van aandag, hoewel nie noodwendig selek-
tiewe aandag nie, impliseer.
In 1975 doen Musicant ook 'n oorsig van 21 studies oor die
invloed van selektiewe aandag op die OP van die mens. Hy
meen daar is genoeg bewyse dat verhoogde amplitude direk uit
aandag spruit. Ook maak hy melding van twee aparte prosesse
van aandag 5005 gereflekteer in verhoogde amplitudes van
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'n vroee en 'n laat komponent.
Studies wat gedoen is na die oorsigte van Naatanen (1975),
Naatanen en Michie (1979) en Musicant (1975), of wat nie
in hierdie oorsigte ingesluit is nie, dui op soortgelyke
bevindinge van 'n algemene neiging tot verhoogde ampli-
tudes van OP-komponente tydens aandag. Griesel en Clark
(1974) gebruik die amplitude van die OP as aanduiding van
vlak van opwekking en vind 'n oenskynlik omgekeerde U-ver-
houding tussen vlak van opwekking en kognitiewe prestasie.
Sabat (1978) gebruik die OOP en vind verhoogde amplitudes
tydens aandag. Sy teorie is dat die verhoogde amplitudes
spruit uit die proefpersoon se instelling om op 'n rele-
vante stimulus te reageer en nie soos Naatanen (1975) beweer,
uit 'n algemene toestand van verhoogde opwekkingnie.
Honjoh en Okita (1981) vind dat die OOP se Nl-komponent
groter is tydens die aandag as die nie-aandagtoestand. 'n
Hele aantal navorsers vind verhoogde amplitudes van P3
tydens aandag en meld dat dit verband hou met 'n proefper-
soon se besluit dat 'n sein teenwoordig is (Davies en
Parasuraman, 1977), aktiewe teenoor passiewe aandag (Shiga,
1977), 'n groot monet~re vergoeding (Homberg et al., 1981)
of hoe eise wat die taak stel (Friedman et al., 1975).
Ander studies van die OOP vind ook verhoogde amplitudes
tydens aandag'by Nl wat hy toeskryf aan die verdeling van
aandag tussen kompeterende ouditiewe toevoere (Parasuraman,
1976), wat hul toeskryf aan 'n negatiewe skuiwing ooreen-
liggend gestel op die OP (Hansen en Hillyard, 1980; Okita,
1979; Parasuraman, 1980), asook by Nl en P3 (Hink et a L, ,
1978) wat volgens hulle twee prosesse verteenwoordig, naamlik
'n selektiewe prosessering van aIle ouditiewe stimuli en
'n selektiewe responsiwiteit op stimuli waaraan aandag
gegee word (Baribeau-Braun et al., 1977). Ander OOP-studies
vind verhoogde amplitudes by Nl en P2 tydens aandag (Goodin
et al., 1978) of slegs by P2 (Maclean et al., 1975).
Demaire en Coquery (1977) gebruik die SOP en die VOP en
vind verhoogde amplitudes van N2 en P3 tydens aandag,terwyl
Velasco et al., (1980) weer verhoogde amplitudes by Pl, P2
3.5.2
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enP3 by aandagteenoor ignoreertoestande vind in die SOP.
Ook Harter en Previc (1978) v1nd in hul VOP verhoogde
amplitudes by die latensies van Nt en N2 en moontlik N3.
'n Verhoogde amplitude van N2 is al deur sornmige navorsers
geinterpreteer as 'n aanduiding van In verlaagde vlak van
opwekking (Picton, 1974; satterfield, 1972). Ver in die
minderheid is bevindinge van verlaagde amplitudes tydens
aandag by P2 (Okita, 1979) en N2{Maclean et al., 1975).
AANDAGVERSTEURINGE BY SPESIFIEKE LEERGESTREMDE
KINDERS
Die primere doel van die huidige studie is om deur middel
van die OP moontlike aandagversteuringe by SLG kinders in
vergelyking met normale kinders, te bestudeer.Uit studies
op die gebied blyk dit dat daar In geweldige leemte in
hierdie veld bestaan. Net In enkele studie ondersoek hierdie
gebied direk.{Shields, 1973). Inligting moet dus verkry
word deur te let op relevante bevindinge in studies wat
eintlik op In ander doelstelling gerig is.
Een gebied wat moontlik relevante bevindinge kan oplewe~
is OP-studies van een subgroep van die SLG, naamlik hiper-
kinetiese kinders wat gekenmerk word deur aandagversteuringe.
Somrnige hiperkinetiese kinders reageer baie dramaties
positief op stimulante soos Ritalin, terwyl andere geen
reaksie toon of negatief daarop reageer. Dit lei tot studies
waarin daar met behulp van die OP gepoog word om te bepaal
watter hiperkinetiese kinders positief sal reageer. In Mate
van sukses is weI op die gebied behaal (Buchsbaum en Wender,
1973; Halliday et al., 1976; Prichep et al., 1976;
Satterfield et al., 1972). Die meeste van die studies tref
nie vergelykings tussen medikasievrye hiperkinetiese en
normaIe kontrole kinders nie en kan dus nie In bydrae lewer
op die gebied van OP studies oor aandagversteuringe by SLG
kinders nie (Conners, 1979; Elliot et al., 1978; Halliday
et al., 1976; McIntyre et al., 1977: Satterfield et al.,
1972). Sommige studies vergelyk weI hiperkinetiese met
normaIe kontrole kinders, maar nie direk in terme van
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amplitudes van OP-komponente nie. Hulle vergelykdie
twee groepe se OP tydens In aandag teenoor In nie-aandag
toestand. In die algemeen vind die studies aanduidings
van groter ampZitudes tydensaandag teenoor nie-aandag
of groter amplitudeverkille tussen aandagen nie-aandag
by kontroZe teenoor hiperkinetiese kinders (Loiselle et al.,
1980; Prichep et al., 1976; Zambelli et al., 1977).
Sommige studies vind geen sodanige verskille nie (Hall et
al., 1976). Ander OP-studies, hoewel prim~r ingestel op
die werking van stimulante, tref weI in hul eksperimente
vergelykrngs tussen hiperkinetiese en normale kinders in
terme van amplitudes van OP-komponente. Daar is egter nog
teenstrydighede in bevindinge op hierdie gebied. Sommige
studies vind aanduidinqs van kleiner amplitudes by hiper-
kinetiese kinders as by normale kontrole kinders (Klorman
et al., 1979), andere vind geen amplitude verskille nie
(Hall et al., 1976; Zambelli et al., 1977). Sommige vind
hoer amplitudes by hiperkinetiese kinders (Buchsbaum en
Wender, 1973; Loiselle et al., 1980; Saletu,1977). Party
studies vind sowel hoer as laer amplitudes by die hiperkine-
tiese groep. Prichep et al., (1976) vind dat hiperkinetiese
kinders laer amplitudes het by P2 maar hoer amplitudes by
N2 en P3. In Ander studie beklemtoon die belangrike rol van
ouderdom in die evaluasie .van die OP (Satterfield en Braley,
1977). Hulle vind dat ses- tot sewejarige hiperkinetiese
kinders se OP amplitudes laer is as di~ van normale kinders,
by agt- tot negejariges is daar geen verskil nie en by tien-
tot twaalfjariges is hiperkinetiese kinders se amplitudes
weer hoer as di~ van normale kinders. Wanneer hierdie jong
en ouer hiperkinetiese kinders met mekaar vergelyk word, toon
hulle nie soos normale kinders In afname in die amplitude
van N2 nie. Hulle openbaar selfs In beduidende toename in
die amplitude van Nt en P2 met In toename in ouderdom. Be-
vindinge van hierdie studies van sowel hoer as laer amplitudes
word deur die betrokke navorsers as aanduiding van aandag-
versteuringe by die hiperkinetiese kinders geinterpreteer.
Bogenoemde studies is ook moeilik vergelykbaar omdat hulle
ten opsigte van feitlik elke aspek van die eksperimente verskil-
Ie toon.
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In Ander subgroep van die sindroom van SLG op wie reeds
etlike OP-studies onderneem is~ is die leesgestremdes.
Etlike studies volg op In studie van Conners (1970) waarin
hy OP asimmetrie tussen hemisfere by swak lesers vind.
Teenstrydig met hul verwagtinge vind Weber en Omenn (1977)
geen verskille nie. Dan volg In studie van Sobotka en May
(1977) waarin hulle weI asimmetrie by die leesgestremdes vind,
dog ook by normale lesers. Hulle gebruik die VOP en bestu-
deer 24 disleksiese en 24 normale seuns van sewe tot dertien
jaar. Hulle vergelyk hul ook dan in terme van suiwer am-
plitudemetinge en vind dat dit beter ortderskei tussen hul
groepe as asimmetrie. Hulle vind hoer amplitudes by die
disleksiese kinders vir stimuli waaraan nie aandag gegee
word nie. Preston et al., (1974) bestudeer nege leesgestrem-
de teenoor twee kontrole groepe en vind In laer amplitude
van In negatiewe komponent by 180 msek..in hul leesgestremde
groep.
In Ander studie wat relevant is, is die van GrUnewald et al.,
(1978) waarin drie groepe van sewe kinders van 11 jaar oud
met goeie, gemiddelde en swak konsentrasievermoe vergelyk word.
Hulle vind dat die swak konsentreerders se N2-amplitude laer is
as di~ van die ander twee groepe •
. .
Ander studies kyk weI na In SLG groep. Cohen en Offner
(1967) bestudeer tien SLG kinders, dog in terme van hemis-
feriese asimmetrie •. Hoewel prim~rgerig op die bestudering
van die werking van stimulantmedikasie, vergelyk Buchsbaum en
Wender (1973) weI hul 48 MBD kinders met 48 normaIe kontrole
kinders van ses tot twaalf jaar. Hulle vind dat die MBD
kinders hoer amplitudes van P2 het as normale kinders. Nog
In interessante en die enigste direk relevante studie is
di~ van Shields (1973). Sy vergelyk die VOP van tien leer-
gestremdes met probleme ten opsigte van die prosessering van
visuele inligting,met tien normale ~ontrole kinders wat af-
gepaar is ten opsigte van oUderdam, .geslag, handigheid, ver-
bale IK en sosio-ekonamiese status. By vind hoer ampLitudes
ten opsigte van Pl en P3 by die Leergestremde kinders. Sy
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spesifiseer nie die instruksie~ wat aan die kinders gegee
is nie. Sy interpreteer dit as 'n aanduiding dat die leer-
gestremdes groter aandag moet fokus op die stimuli as nor-
male kinders. Hul probleem is dus skynbaar nie dat hulle
te min aandag fokus nie, maar weI dat 'n groter hoeveelheid
aandag benodig word deur di~ leergestremde kinders om in-
kamende stimuli te prosesseer. Sy meld dat die bevinding
belangrike implikasies vir remediering het en dat verdere
navorsing sal lei tot 'n verbeterde begrip van die SLG kind
en dus ook tot verbeterde tegnieke van remediering.
Vergelykings tussen genoemde studies is moeilik omdat hulle
op elke gebied verskille toon, onder andere ten opsigte
van die doelstelling van die studie, die diagnose van ek-
sperimentele groepe, die stimulusmodaliteit, die eksperi-
mentele ontwerp, gedragseise wat aan die proefpersone ge-
stel word, byvoorbeeld in terme van die gee van aandag of
nie, asook die ontleding van die OP, byvoorbeeld in terme
van watter karnponente ontleed word en of amplitude van piek
tot piek of basislyn tot piek gemeet word.
Baie kritiek kan ook teen talle van die studies ingebring
word. Groepe is dikwels klei~ eksperimentele en kontrole
groepe word dikwels nie afgepaar op relevante eienskappe
nie, soms word slegs die tipiese OP bestudeer, ensovoorts.
Die interpretasie van resultate is nog 'n punt van kritiek
aangesien dit sarns nie spesifiek genoeg is nie. Dit lei tot
die interpretasie van sowel laer as hoer amplitudes as aan-
dUiding van 'n ongespesifiseerde aandagversteuring. 'n
Duidelike ornskrywing van die presiese aard van die aandag-
versteuring, soos byvoorbeeld in die studie deur Shields
(1973) gedoen,is van belang. Baie belangrik is ook die
groot leemte wat daar bestaan op die gebied van OP aandag-
rnetinge as aanduiding van moontlike aandagversteuringe by
SLG kinders. In Goed gekontroleerde studie op groot groepe




3.6 ONTLOKTE POTENSIAAL-STUDIES OOR VLAK VAN BREIN-
«
ONTWIKKELIN~ 5005 WEERSPIEEL-IN LATENSIEMETINGE
Die sekondare doel van die huidige studie is am te let op
die vlak van breinontwikkeling bySLG kinders. Dit mag
bydra tot In beter begrip van die moontlike grondslag van
aandagversteuringe,indien teenwoordig by hierdie kinders.
ALGEMEEN
Latensiemetinge van die OP is In middel om die vlak van ont-
wikkeling van die SSS te bestudeer (Goodin et al., 1978,
Ohlrich et al., 1978).
Heelwat studies dui op In afnarne in latensie met In toenarne
in ouderdom tydens die kinderjare. Die VOP-latensie neem
toe tot sowat twee tot vier maande (Blom et al., 1980), van
ses maande tot een jaar neem latensies vinnig af, met In
stadiger afnarne van een jaar tot drie jaar (Blom et al.,
1977), maar teen ses jaar is kinders se latensies nog steeds
langer as di~ van volwassenes (Blom, 1980). Barnet et al.,
(1980) bestudeer die VOP en Ohlrich et al., (1978) die OOP
en vind In afname in latensies van twee weke tot drie jaar.
Griesel en Bartel (1976) vind korter latensies by hul vier-
jariges wat volgens EEG-kriteria meer ontwikkeld was.
. . .
Tussen 4 en 86 jaar bly die latensies van die vroee
komponente taamlik stabiel, terwyl komponente tussen 100
en 200 msek. se latensies afneem tot by adolessensie en
dan stabiel bly in die geval van die OOP of weer toeneem
tydens veroudering soos by die VOP en die SOP (Schenkenberg
en Dustman, 19jO). Nie-teiken stimuli lei tot verskillende
komponente by kinders as by volwassenes. In ses- tot agt-
jariges lei die stimuli nie tot die tradisionele P3 piek nie,
maar weI tot In negatiewe komponent by 410 msek. en In
positiewe komponent by 900 msek. Die oorgang na die volwasse
P3-komponent vind in die middel van die tienderjare plaas
(Courchesne, 1978). Goodin et al., (1978a) vind dat die
OOP komponente N2 en P3, maar nie Nl nie, afneem in latensie
met In toename in ouderdam van ses tot 14 jaar,terwyl tussen
15 en 76 jaar aIle kamponente 'n sistematiese toename in
38.
latensie toone Dustman en Beck (1969) vind ook langer
latensies in hul ouer 67-jarige proefpersone as by jonger
proefpersone. Wanneer dames van oor die sewentig met jong
dames in die twintigerjare vergelyk word, is die ouer dames
se OOP-komponente P2 en P3 maar nie Nl nie, langer in
latensie (Pfefferbaum et al., 1979; 1980a; 1980b). In
die VOP wat ontlok word deur patroonomkering is daar ook
In toename in latensie na die vierde dekade (Shaw en Cant,
1980) •
Ter opsomming kan daar dus gese word dat Iatensie van die
OP toeneem tot op In paar maande, dan weer afneem tot in die
tienerjare, dan stabiel bly vir In tyd en met veroudering
moontlik weer afneem. Wanneer daar gekyk word na In groep
kinders kan dus gese word dat hoe korter die latensies hoe
hoer die vlak van breinontwikkeling.
3.6.2. VLAK VAN BREINONTWIKKELING BY SPESIFIEKE
LEERGESTREMDE KINDERS
Net soos met studies oor aandagversteuringe by die SLG kind,
bestaan daar ook op die gebied van OP-studies oor vlak van
breinontwikkeling by die SLG kind In baie groot leemte.
Slegs 'n enkelestudie het direk betrekking op hierdie ge-
bied. Verdere inligting kan dus slegs op indirekte wyse
verkry word uit studies wat eintlik In ander doelstelling het.
Sommige studies kyk na die hiperkinetiese subgroep van die
sindroom van SLG, meestal met die prim~re doel om die werking
van stimulante te bestudeer. Loiselle et al., (1980) kyk na
12 hiperkinetiese en 15 normale kontrole kinders met gemid-
delde ouderdomme van 12 tot 13 jaar en vind tydens die nie-
aandagtoestand geen beduidende latensieverskille tussen die
twee groepe nie. Tydens die aandagtoestand is die Iatensie
van P3 weI beduidend langer by die normale teenoor die hiper-
kinetiese kinders. Saletu (1977) neem die OP-literatuur in
oenskou en meld dat hoe korter die latensie hoe meer aktief
is die hiperkinetiese kind. Hall et al., (1976) doen 'n twee-
ledige eksperiment en bestudeer onderskeidelik 10 en 16
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hiperkinetiese kinders van 6 tot byna 11 jaar teenoor
9 en 10 kontrolekinders. Hulle vind geen VOP latensie-
verskille ten opsigte van pieke wat waarskynlik as P1,N1
en P2 geldentifiseer kan word nie.
In Ander studie kyk na die leesgestremde subgroep van die
sindroom van SLG (Symann-Louett, 1977). Hulle bestudeer
12normale en 10 leesgestremde kinders van gemiddelde ouder-
domme 12 en 12,6 jaar, onderskeidelik. Hulle vind dat elke
komponent van die VOP In langer latensie het by die leesge-
stremdes as by die normale kinders.
GrUnewald et al., (1978) se studie oor swak, gemiddelde en
goeie konsentreerders is ook relevant aangesien baie SLG
kinders swak konsentreer. Hulle bestudeer drie groepe van
sewe kinders van 11 tot 12 jaar en vind dat die kinders wat
swak konsentreer se latensie van P2 langer is as di~ van
die gemiddelde en goeie konsentrasiegroepe.
Hoewel die prim~re doel van hul studie is om die werking van
stimulante te bestudeer, vergelyk Buchsbaum en Wender (1973)
hul 24 MBD kinders met 48 normale kinders van 6 tot 12 jaar.
Hulle vind korter VOP latensies van P1 en P2 by die MBD groep
as by die normale kinders. Shields (1973) se studie is
eintlik die enigste wat direk op die gebied gerig is. Sy
bestudeer tien SLG kinders teenoor tien normaIe kinders en
vind dat die latensies van elke VOP-komponent, te wete PI,
Nl, P2, N2 en P3 beduidend Zanger i8 by die SLG kinders as
by die normaIe groep. Sy meld dat di~ bevinding daarop
dui dat die SLG kinders Zanger tyd nodig het om inZigting
te verwerk omdat hul SSS stadiger funksioneer as di~ van
normale kinders. Sy meld dat dit ook daarop mag dui dat die
SLG kind se breinrespons meer onderontwikkeld is as di~
van normale kinders.
Bogenoemde studies mag daarop dui dat by die hiperkinetiese
subgroep van die sindroom van SLG daar moontlik In neiging
is tot korter latensies as by normale kinders. Dit mag wees
omdat hulle inligting op In vinniger impulsiewer wyse verwerk
3.7.1
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as normale kinders en nie nood~endig ewe doeltreffend nie.
Buchsbaum en Wender (1973) se MBD kinders is moontlik tot
In groot mate hiperkinetiese kinders, want hulle word op
stimulante geplaas. As dit egter kom by In algemene groep
SLG kinders is daar In neiging tot langer latensies as by
normale kinders en dit mag dui op In agterstand op die
gebied van breinontwikkeling.
3.7 ONTLOKTE POTENSIAAL-STUDIES OOR VLAK VAN
-BREINONTWIKKELING 5005 WEERSPIEEL IN DIE
KOMPLEKSITEITMETING
Meting van die kompleksiteit van die OP, met ander
woorde die aantal komponente wat teenwoordig is in die OP,
is In indeks wat feitlik nooit gebruik word nie, beslis
veel minder as amplitude en latensiemetinge. Een rede is
moontlik dat die waarde van hierdie indeks nog nooit werklik
aangetoon is nie. In Ander rede is waarskynlik die feit
dat navorsers soms die atipiese OP, dus waarskynlik jUis
di~ waar komponente ontbreek, uit In studie uitsluit en net
die tipiese gevalle bestudeer (Halliday et al., 1976;
Satterfield en Braley, 1977). Die gebruik van hierdie in-
deks mag egter moontlik waardevolle inligting oplewer.
ALGEMEEN
Etlike studies vind 'n toename in die aantal OP-komponente
met In toename in ouderdom tydens die vroee kinderjare.
Ellingson (1966) vind dat daar al meer komponente ont-
wikkel vanaf drie weke tot sowat 52 weke. Blom et al.,
(1977) bestudeer die VOP van kinders van nul tot ses jaar.
Hulle vind dat die aantal golwe wat geidentifiseer kan
word toeneem met 'n toename in ouderdom. In die eerste
maand kan slegs 'n paar golwe herken word. Hierna word
langer latensiekomponente veral in die sekondere VOP ge-
vind. Barnet et al., (1980) bestudeer 16 kinders van twee
weke tot drie jaar en vind 'n beduidende toename in die aan-
tal VOP-komponente, dit wil se in responskompleksiteit.
3.7.2
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Aangesien die aantal komponente vermeerder met 'n toename
in ouderdom, kan hietdie indeks moontlik 'n aanduiding gee
van die vlak van breinontwikkeling.
VLAK VAN BREINONTWIKKELING BY SPESIFIEKE
LEERGESTREMDE KINDERS
Op die gebied van die gebruik van kompleksiteitmetinge
van die OP as aanduiding van vlak van breinontwikkeling by
SLG, is daar nog nie 'n enkele direkte studie onderneem
nie.
Die mees relevante studie is di~ van Symann-Louett (1977)
waarin tien leesgestremde met twaalf normale kinders verge-
lyk is. Hulle vind dat daar by 'teesgestremde kindel's be-
duidend mindel' VOP vroee latensiekomponente, dus voor 200
msek. voorkom wanneer van die linker parietale gebied gemeet
word, as by normale kinders. Hulle stel die hipotese dat
sekere aktiwiteite van die SSS wat aanwesig is by normale
lesers, ontbreek by leesgestremdes en dit het minder pieke
tot gevolg in laasgenoemde groep. In 'n ander studie ver-
gelyk Ibatullina en Zmanovsky (1981) twee groepe normale
kinders van amper drie jaar met twee v'takke van verstande-
Zike ontbJikkeZing~ dit wil s~ hoe en lae kognitiewe vermoens,
met mekaar. Hulle vind dat die Zaer vZak groep 'n Minder
gekompliseerde OOP-golfvorm, dit wil sA 'n Kleiner aantaZ
komponente het as die hoer vlak groep. Hulle beskou hul
resultate as aanduiding van verskillende v'takke van SSS
ontbJikkeling en responsiwiteit by die kind,asook 'n aandui-
ding van individuele.tipes van senuweeaktivering. Nog 'n
studie wat effens relevant 1s op hierdie gebied, is di~ van
sohmer en Student (1978) wat normale teenoor MBD, outistiese
en psigomotories-vertraagde kinders bestudeer. Hulle gebruik
egter die bl'einstam OOP~ dUs net die eerste tien msek.
na toediening van die stimulus. Hulle kyk of pieke teenwoor-
dit is of nie en vind dat in die psigomotol'ies-vertl'aagde
groep atZike pieke a[Wesig is en interpreteer dit as aan-
duiding van strukturele breinskade by hierdie kinders.
42.
3.8 SLOTSOM
Uit die teoriee en navorsingsbevindinge blyk daar eerstens
genoegsame inligting om te verwa~ dat SLG kinders in ver-
gelyking met normale kinders, aandagversteuringe soos In
verhoogde vlak van opwekking mag openbaar, wat in verhoog-
de OOP amplitudes tot uiting mag kom. Tweedens is daar
ook genoegsame studies in die literatuur om te verwag dat
SLG kinders in vergelyking met normale kinders 'n ontwik-
kelingsagterstand mag he, wat in langer OOP latensies tot
uiting mag kom. Derdens is daar enkele studies in die
literatuur op grond waarvan daar moontlik minder komponente
by SLG kinders in vergelyking met normale kinders verwag
kan word. Hoewel daar min studies op hierdie gebied is,
mag die aantal komponente ook 'n aanduiding gee van die vlak
van breinontwikkeling. Hierdie verwagtinge sal in die





In die Iig van die teoriee soos weergegee in Hoofstuk 2
en die navorsingsbevindinge soos weergegee in Hoofstuk 3,
sal die hipoteses van hierdie studie in hierdie hoofstuk
geformuleer word. Aangesien die teoriee en navorsingsbe-
vindinge rigting impliseer, word al die hipoteses eenkan-
tig gestel.
Hipoteses een tot ses het betrekking op die vergelyking
van die eksperimentele aandagtoestand met die eksperimente-
Ie ignoreertoestand. Instruksies vir hierdie twee eksperi-
mentele toestande word breedvoerig in Hoofstuk 5, oor die
eksperimentele ondersoek, ornskryf. Om die hipotesestelling
te begryp, sal die taak van elke toestand net kortliks
hier ornskryf word. Die aandagtoestand vereis dat daar ge-
rigte aandag aan relevante kIikgeluide gegee word, deurdat
daar beoordeel moet word of daar andersklinkende klikge-
luide aangebied word en indien weI, hulle getel moet word.
Die ignoreertoestand vereis dat die nou irrelevante klikge-
luide geheel en al geignoreer moet word. Om di~ taak te
vergernaklik word'daar terselfdertyd In storie gespeel waar-
aan die proefpersone aandag moet gee. Die aandagtoestand
behels dus In groter hoeveelheid inligting ten opsigte van
die klikgeluide wat verwerk moet word as die ignoreertoe-
stand.
Hierna sal die SLG en norrnale kinders met mekaar vergelyk
word. Die eerste vergelyking is in terme van amplitude as
aanduiding van aandagversteuringe, en die prirnere hipoteses
sewe en agt het betrekking op hierdie vergelyking.
Tweedens sal SLG en normaIe kinders ook vergelyk word in
terme van latensie en kornpleksiteit' as rnoontlike aanduidings
van vlak van breinontwikkeling. Die sekondere hipoteses nege
tot twaalf het betrekking op hierdie vergelyking.
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4.1 DIE AANDAGTOESTAND IN VERGELYKING MET
DIE IGNOREERTOESTAND
Talle studies dui bp 'n verband tussen die OP en aandag,
met 'n neiging tot hoer amplitudes wanneer daar 'n ver-
hoogde vlak van opwekking is, soos aangehaal in 3.5.1.





Die gemiddelde amplitude van een of meer kamponente van
die OOP van normale kinder~wat verband hou met aandag,
sal statisties beduidend hoer wees wanneer hulle aandag
gee aan bepaalde stimuli, as wanneer hulle ingestel is
om sekere irrelevante stimuli te ignoreer.
Rasionaal: Verhoogde aandag of opwekking lei tot verhoogde
Op-amplitudes (Musicant, 1975; Naatanen, 1975; Naatanen
en Michie, 1979). Daar is groter amplitudes tydens 'n
aandagtoestand as tydens 'n nie-aandagtoestand (Loiselle
et al., 1980; Prichep et al., 1976; Zambelli et al.,
1977) •
HIPOTESE 2
Die gemiddelde amplitude van een of meer kamponente van
die OOP van SLG kinders,wat verband hou met aandag, sal
statisties beduidend hoer wees wanneer hulle aandag gee
aan bepaalde stimuli, as wanneer hulle ingestel is om
sekere irrelevante stimuli te ignoreer.
Rasionaal: Dieselfde rasionaal as di~ genoem in 4.1.1
geld hier.
HIPOTESE 3
Die gemiddelde latensie van een of meer kamponente van die




statisties beduidend langer wees wanneer hulle aandag
gee aan bepaalde stimuli, as wanneer hulle ingestel is
om sekere irrelevante stimuli te ignoreer.
Rasionaal: Latensie gee 'n aanduiding van die spoed van
sensoriese transmissie van inligting (Anokhin, 1964).
Shields (1973) interpreteer haar langer latensies as aan-
duiding dat meer tyd benodig word om inligting te verwerk.
In die hUidige studie is daar meer inligting om te verwerk
tydens die aandagtoestand as tydens die ignoreertoestand.
Die studie stel dus die hipotese dat tydens die aandagtoe-
stand die sensoriese verwerking van inligting dus langer
sal duur,.moontlik omdat meer neurologiese bane betrek word,
en latensies gevolglik langer sal wees tydens die aandag-
toestand as tydens die ignoreertoestand. Die verband tussen
die hoeveelheid inligting wat verwerk moet word en latensie
kan natuurlik in In eksperirnent geverifieer word deur
slegs die hoeveelheid inligting te varieer en die invloed
wat dit op latensie het te meet. In hierdie studie word
dit nie gedoen nie, aangesien die prirn~re doelstelling nie
die verifikasie van hierdie verband is nie, maar weI om
deur middel van die eksperimentele toestande 'n klassitua-
sie te probeer simuleer.
HIPOTESE 4
Die gemiddelde ·latensie van een of meer komponente van
die COP van SLG kinders,wat verband hou met aandag, sal
statisties beduidend langer wees wanneer hulle aandag
gee aan bepaalde stimuli, as wanneer hulle ingestel is om
sekere irrelevante stimuli te ignoreer.
Rasionaal: Dieselfde rasionaal as di6 genoern in 4.1.3
geld hier.
HIPOTESE 5
Die gemiddelde aantal komponente (kompleksiteitmeting) van
die OOP van normale kinders,wat verband hou met aandag,
4.1.6
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sal nie beduidend verskil wanneer hulle aandag gee aan
bepaalde stimuli en wanneer hull:e ingestel is om sekere'
irrelevante stimuli te ignoreer nie.
Rasionaal: Ibatullina en Zmanovsky (1981) meld dat die
aantal komponente van die OOP In aanduiding gee van die
vlak van ontwikkeling van die SSS. Daar is dus geen rede
om te verwag dat kompleksiteit verskillend sou wees tydens
die twee eksperimentele toestande nie.
HIPOTESE 6
Die gemiddelde aantal komponente van die OOP van SLG
kinder~wat verband hou met aandag, sal nie beduidend verskil
wanneer hulle aandag gee aan bepaalde stimuli en wanneer
hulle ingestel is om sekere irrelevante stimuli te igno-
reer nie.
Rasionaal: Dieselfde rasionaal as di~ genoem in 4.1.5
geld hier.
4.2 PRIMERE HIPOTESES OaR AMPLITUDES AS AANDUIDING
VAN AANDAGVERSTEURINGE
Die primere hipotese van hierdie studie is dat daar in die
aandagprosesse van SLG kinders versteuringe is. Hierdie
aandagversteuringe sal in terme van sekere OP-metinge
manifesteer.
Sowel die teoriee as die navorsingsbevindinge dui op aandag-
versteuringe by SLG kinders. Die teoriee wat hierop dui is
di~ van In te hoe of te lae opwekkingsvlak by SLG kinders
soos aangehaal in 2.2.2., di~ van In gebrekkige balans
in die aktiverings- inhiberingsmeganisme soos aangehaal in
2.2.3., asook di~ oor aandagversteuringe soos aangehaal in
2.2.4. Talle navorsingsbevindinge dui ook op aandagver-
steuringe by SLG kinders. Die algemene studies wat hierop
dui word aangehaal in 3.1., die fisiologiese studies in 3.2.,




3.5.2. Die aandagversteuringe mag in terme van op-
metinge manifesteer. Talle studies dui op die verband
tussen aandag en die OP, met In neiging tot hoer ampli-
tudes wanneer aandag gegee word, soos aangehaal in 3.5.1.
Die volgende spesifieke hipoteses sal ondersoek word.
HIPOTESE 7
Die gemiddelde amplitude van een of meer komponente van
die OO~ wat verband hou met aandag, sal statisties be~
duidend hoer wees vir SLG kinders as vir normale kinders,
tydens In toestand waar hulle aan bepaalde stimuli aandag
gee.
Rasionaal: Shields (1973) vind beduiderid hoer amplitudes
vir PI en P3 by haar leergestremde teenoor normale kinders.
Sy interpreteer dit as In aanduiding dat SLG kinders groter
aandag moet vestig op stimuli as norrnale kinders. Die
verhoogde amplitudes mag egter ook spruit uit In hoe vlak
van opwekking by die SLG kinders (Naatanen, 1975; Naatanen
en Michie, 1979; Prichep et al., 1976).
HIPOTESE 8
Die gemiddelde amplitude van een of meer komponente van die
OO~wat verband hou met aandag, sal statisties beduidend
hoer wees vir SLG kinders as vir norrnale kinders, tydens
In toestand waar hulle ingestel is om sekere irrelevante
stimuli te ignoreer.
Rasionaal: Dieselfde rasionaal as die genoem in 4.2.1.
geld hier. Addisioneel tot die bevindinge is Milstein et
al., (1969) se bevinding dat hiperkinetiese kinders met
SLG In verminderde vermoe het om irrelevante stimuli te
ignoreer. Dit beteken dat in In ignoreertoestand die SLG
kinders waarskynlik nie in staat sal wees om die irrele-
vante stimuli te ignoreer nie en dus met In hoer vlak van
opwekking daarop sal reageer as die normale kinders, en dus
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hoer amplitudes sal vertoon.
4.3 SEKONDERE HIPOTESES OOR LATENSIES AS AANDUIDING
VAN VLAK VAN BREINONTWIKKELING
Die sekondere hipotese van hierdie studie is dat daar in die
vlak van breinontwikkeling van SLG kinders 'n agterstand
is. Hierdie agterstand sal eerstens in die latensiemetinge
van die OP manifesteer.
Sowel die teoriee as die navorsingsbevindinge dui op 'n
agterstand in die vlak van breinontwikkeling van SLG
kinders. 'n Teorie wat hierop dui is die van 'n ontwikke-
lingsagterstand of rypwordingsdefek by SLG kinders soos
omskryf in 2.2.2. Navorsingsbevindinge soos aangehaal in
3.6.2 dui ook op 'n agterstand in die vlak van brein-
ontwikkeling soos weerspieel in latensiemetinge. 'n Paar
studies dui die verband tussen vlak van breinontwikkeling
en die OP aan. Die algernene tendens is soos volg: hoe
langer die latensie, hoe jonger die kind of hoe laer die
vlak van breinontwikkeling, soos bespreek in 3.6.1.
Die volgende spesifieke hipoteses sal ondersoek word.
4.3.1 HIPOTESE 9
Die gerniddelde latensie van een of meer komponente van die
OOP sal statisties beduidend langer wees vir SLG kinders
as vir normale kinders, tydens 'n toestand waar hulle aan
bepaalde stimuli aandag gee.
Rasionaal: Shields (1973) vind dat die latensies van elke
komponent wat sy meet, dit wil se PI, Nl, P2, N2 en P3,
beduidend langer is vir SLG kinders as vir normale kinders.
Volgens haar dui dit daarop dat SLG kinders langer tyd
nodig het om inligting te verwerk, omdat hulle SSS stadiger
funksioneer as di~ van normale kinders. Volgens haar mag
dit ook daarop dui dat die SLG kind se breinresponse, dit
wil se die OP, meer onderontwikkeld is as die van normale
4.3.2
49.
kinders. Hierdie interpretasie stem ook ooreen met die
teorie van In ontwikkelingsagterstand by SLG kinders
(Buchsbaum en Wender, 1973: Bender, 1975: Weithorn,
1973) •
HIPOTESE 10
Die gemiddelde latensie van een of meer komponente van
die OOP sal statisties beduidend langer wees vir SLG
kinders as vir normale kinders, tydens In toestand waar




Dieselfde rasionaal as di~ genoem in 4.3.1
4.4 SEKONDERE HIPOTESES OOR KOMPLEKSITEIT AS AANDUIDING
VAN VLAK VAN BREINONTWIKKELING
Soos reeds genoem, is die sekondere hipotese van hierdie
studie dat die vlak van breinontwikkeling van SLG kinders
In agterstand toon. Hierdie agterstand mag moontlik ook in
kompleksiteitmetinge manifesteer.
Soos reeds genoem, dui die teorie op In ontwikkelingsagter-
stand by SLGkinders, soos aangehaal in 2.2.2. Navorsings-
bevindinge oor kompleksiteit soos omskryf in 3.7.2., dUi
egter op 'n groot leemte op hierdie gebied. Slegs een
studie oor kompleksiteit, gee In direkte aanduiding van
'n agterstand in vlak van breinontwikkeling. Ibatullina en
Zmanovsky (1981) vind minder komponente by kinders met In
lae vlak van verstandelike ontwikkeling, as by kinders
met 'n hoer vlak van verstandelike ontwikkeling.
4.4.1 IlIPOTESE 11
Die gemiddelde aantal komponente van die OOP
sal statisties beduidend minder wees vir SLG kinders as vir
normale kinders, tydens In toestand waar hulle aan bepaal-
de stimuli aandag gee.
4.4.2
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Rasionaal: Drie studies gedoen op groepe wat ooreenkom-
ste met SLG kinders toon, vind Minder komponente by die
eksperirnentele as die normale kontrolekinders. Symann-
Louett (1977) vind Minder komponente by leesgestremde
kinders, Ibatullina en Zmanovsky (l981)vind Minder kom-
ponente by kinders met 'n laer vlak van verstandelike ont-
wikkeling en Sohmer en Student (1978) vind weer Minder
komponente by psigomotories-vertraagde kinders. Op grond
van hierdie studies mag daar by SLG kinders ook minder
komponente wees as by normale kinders.
HIPOTESE 12
Die gemiddelde aantal kornponente van die COP sal statisties
beduidend Minder wees vir SLG kinders as vir normale
kinders, tydens 'n toestand waar hulle ingestel is om
sekere irrelevante stimuli te ignoreer.
Rasionaal: Dieselfde rasionaal as di~ genoern in 4.4.1
geld hier.
In die volgende hoofstuk sal die 12 hipoteses wat hier






OMSKRYWING VAN DIE GROEPE
EkspepimenteZe gpoep: Die eksperimentele groep het be-
staan uit 57 SLG kinders variuit hulpklasse van T.O.D.
laerskole.
Die diagnose van SLG beteken dat die kind minstens een
akademiese skooljaar gedruip het. Verder word die diagnose
gegrond op In omvangryke toetsbatter~bestaandeuit onder
andere In intelligensietoets, gewoonlik die NSAIS, die
Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing se toetse vir vlak
van lees, wiskunde en spelling,asook onderhoude met die
kind en sy ouers. Die SLG mag ook nie prim~r aan faktore
soos emosionele probleme of kulturele deprivasie toe te
skryf wees nie. Die diagnose word gedoen deur In ortodi-
daktikus - 'n persoon met sielkundige opleiding en ver-
bonde aan In sielkundige kliniek van die T.O.D.
Die hele eksperimentele groep behalwe twee kinders was in
hulpklasse tydens die toetsing. Twee kinders het aan al die
vereistes vir plasing in In hulpklas voldoen, maar in
hul omgewing was daar geen sodanige fasiliteite nie.
KontroZegroep: Die kontrolegroep het bestaan uit 57 nor-
male kinders vanuit gewone klasse van T.O.D. laerskole.
Die klassifikasie as normaal het beteken dat daar volgens
die kind se onderwyseres geen aanduidings van SLG of hiper-
kinese by die kind aanwesig is nie.
GELYKSTELLING VAN DIE GROEPE
Gebied: Die 11 hUlpklasse wat in hierdie studie betrek is,
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is gekoppel aan nege Johannesburgse skole. Die kinders
woon in die voedingsbronne van ~ie skole. Slegs die twee
kinders wat nie in hUlpklasse was nie, kom uit twee skole
in die Vaaldriehoek. Die kinders van die kontrolegroep
kom uit sewe van die genoemde skole in Johannesburg.
InteZZektueZe Vermoe: Vir plasing in 'n hulpklas moet die
eksperimentele kind minstens 'n verbale, praktiese of
volle skaaltelling van 90 op die NSAIS h~. By die selek-
sie van die kontrolegroep is die onderwyseres versoek om
op grond van haar oordeel kinders met 'n gemiddelde of bo-
gemiddelde intelligensie aan te dui. Sy moes dus die kin-
ders met onder-gemiddelde intelligensie uitsluit, maar
daar is beklemtoon dat dit nie beteken dat slegs die slim
kinders vir die kontrolegroep oorweeg moet word nie.
Akademiese VZak: Vir die eksperimentele groep het dit ge-
wissel van graad twee tot standerd twee en vir die kontrole-
groep van graad twee tot standerd drie.
GesZag: SLG kom meer algemeen by seuns as by dogters voor
(Belmont, 1980) en dit was ook die geval in die hUlpklasse
wat by hierdie studie betrek is. Aangesien geslag konstant
gehou is en daar 'n groter beskikbaarheid van seuns was,
is slegs seuns in die eksperimentele- en kontrolegroepe in-
gesluit.
Ouderdom: Die eksperimentele- en kontrolegroepe is afge-
paar vir ouderdom met 'n maksimum van vier maande verskil
tussen 'n eksperimentele- en 'n kontrolekind. Die ouder-
dom van die eksperimentele groep tydens toetsing het ge-
wissel van 6,58 tot 10,67 jaar met die X = 8,29 en
SA = 0,93 jaar. Die ouderdom van die kontrolegroep het
gewissel van 6,67 tot 10,33 jaar met X = 8,28 en SA =
0,93 jaar. Daar was dus geen statisties beduidende verskil
in ouderdom tussen die twee groepe nie.
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Taal: Weens die groter beskikbaarheid van Engelsspreken-
de kinders in hulpklasse in Johannesburg en die feit dat
taal in hierdie studie konstant gehou word, is slegs
Engelssprekende kinders in die eksperimentele- en kontrole-
groepe gebruik.
Sosio-ekonomiese status: Die eksperimentele- en kontrole-
groepe is afgepaar in terme van In bree indeling van sosio-
ekonomiese status, met die kontrolekind en ooreenstemmende
eksperimentele kind in dieselfde bree sosio-ekonomiese
kategorie. Na afhandeling van die OP, asook ander neuro-
psigologiese toetsing, van sowat ses uur per kind, het die
eksperimenteerder die skole verdeel in kategorie 1, gede-
finieer as bo-gemiddelde sosio-ekonomiese status, of kate-
gorie 2, gedefinieer as gemiddelde of onder-gemiddelde
sosio-ekonomiese status. Hierdie beoordeling is gebaseer
op veral die gebied waarin die skool gelee is, asook faktore
soos die kleredrag en taalgebruik van die leerlinge. Die
ses skole in Johannesburg se noordelike, nabygelee westelike,
en vergelee suidelike gebiede, asook die twee skole in die
Vaaldriehoek, is as 1 geklassifiseer, terwyl die drie
skole in Johannesburg se nabygelee suide en ooste as 2 ge-
klassifiseer is.
5.2 MEETINSTRUMENTE
5.2.1 OPNAME VAN DIE OUDITIEWE ONTLOKTE POTENSIAAL
Die OOP is ontlok deur middel van In O.T.E. Oudio Stimu-
lator (Model SAla). Die stimulus het bestaan uit. In klik-
geluid van 70dB met In frekwensie van 500 Hz, duurte van
50 msek. en In interstimulusinterval van 3 sek. Dit is
aangebied aan albei ore deur middel van O.T.E. oorfone,
geplaas op ongeveer Scm. vanaf elke oor. Die opname wat
ontleed is, is gemaak tussen die aktiewe elektrode Cz en
die verwysingselektrode A2, geplaas volgens die interna-
sionale 10-20 stelsel (Jasper, 1958; Picton et al., 1978a
en bi Zambelli et al., 1977). In Neutrale grondelektrode
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is gewoonlik op die voorkop geplaas, maar in die geval
van artefakte van di~ gebied, is dit op 'n ander plek op
die skedel geplaas. Die posisie van die proefpersoon
tydens die opname word in Figuur 1 aangetoon. Die OOP
analoogseine en agtergrond elektriese breinaktiwiteit is
op 'n sewekanaal FM Ampex Instrumentasie Data Bandopname-
~masjien (Model PR 500) opgeneem. 'n Papierrekord is ter-
selfdertyd verkry, om tydens ontleding die verwydering van
artefakte te vergemaklik.
In 'n poging om spierartefakte te beperk, asook om konsen-
trasie op die taak te bevorder, is proefpersone versoek om
tydens die opname hul oe toe te hou. Twee kinders het ge-
sukkel en hul oe moes met behulp van watte toegehou word.
Instruksies vir die eksperimentele take is deurgaans deur
dieselfde eksperimenteerder gegee. Daar is twee eksperi-
mentele toestande gebruik, naamlik 'n aandag- en 'n ignoreer-
toestand. Die doel van die aandagtoestand was dat die kind
doeltreffend aandag moes gee aan die nou relevante klik-
geluide. Instruksies vir hierdie taak was as volg: f1Jy
gaan nou klikgeluide deur hierdie oorfone hoor wat s6 be-
hoort te klink:" Hierop is 'n voorbeeld van die klikgeluid
aan die kind gedemonstreer. "Jy moet baie goed luister,
want dit is 'nbaie belangrike toets. Sommige van die
klikgeluide mag vir jou anders as die voorbeeld klink.
Jy moet die andersklinkende klikgeluide tel. Jy sal nie
vooraf weet hoeveel daar sal wees nie - miskien geen,
rniskien een of drie of sewe of meer. Ek weet en na die
toets sal jy gevra word wat die getal was, dan salons
sien hoe goed jy geluister het." Na die lopie is die ge-
tal andersklinkende klikgeluide gevra om die erns van die
instruksies te onderstreep. In werklikheid was al die
klikgeluide dieselfde. Die doel van die ignoreertoestand
was dat die kind die nou irrelevante klikgeluide moes
ignoreer. Om die taak te vergemaklik, is daar tydens die
ignoreertoestand 'n bandopname van die storie "The singing
























(Model X V 775) bandopnamemasjien, aan die kind gespeel.
Die lUidspreker was reg agter horn en sowat Scm. bokant
sy kop, geplaas. Instruksies vir hierdie taak was soos
volg: "Jy gaan nou In mooi storie hoor met behulp van
hierdie bandopnamernasjien deur hierdie luidspreker. Dit
is egter In belangrike toets, want na die tyd gaan daar
-vrae aan jou gestel word oor die storie. Jy gaan weer die
klikgeluide hoor, maar hierdie keer het hulle niks met die
toets te doen nie. Jy moet dus probeer om hulle heeltemal
te ignoreer of te vergeet en net na die storie te luister.
As jyhulle nie ignoreer nie, sal jy nie behoorlik na die
storie kan luister nie." Na die aanbieding is daar weI
vrae gestel oor die storie. Hierdie instruksies is aange-
pas na gelang van watter eksperimenteie toestand eerste aan-
gebied is. Waar nodig, ~s die instruksies herhaal of be-
klemtoon om seker te maak dat die kind dit begryp en goed
gemotiveerd is vir die betrokke taak.
5.2.2 ONTLEDING VAN DIE OUDITIEWE ONTLOKTE
POTENSIAAL
Die OOP opgeneem tussen elektrodes Cz en A2 is ontleed.
Die OOP is onttrek vanuit die agtergrond elektriese brein-
aktiwiteit deur die data deur In Kronite filter (Model 335)
te stuur, ingestel sodat frekwensies 1 tot 35 Hz gladnie
gefilter word nie. Hierna word dit met behulp van In
Tegniese Instrument Rekenaar vir Gemiddelde Tr,ansiente
(RGT) ontleed.
Die elektriese breinaktiwiteit in die 500 msek. wat volg
op die stimulus is ten opsigte van 100 artefakvrye stimuli
gesomrneer. In die 500 msek. neem die RGT elke 1,25 msek.
In monster van die elektriese breinaktiwiteit. Perry en
Childers (1969) beskryf hierdie somrneringsproses. Die
inhoud van die RGT se geheue word deur middel van In
Hewlett Packard Moseley X-Y stippermet die X-as as tyd in
msek. en die Y- as as spanning in pv in die vorm van In gra-
fiese voorstelling weergegee. Die apparaat vir die opnarne
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en ontleding van die OOP word in Figuur 2 aangetoon.
Die RGT stelsel is gekontroleer deur die sommeringsprose-
dure toe te pas sonder dat die ouditiewe stimuli toegedien
word, maar die storie weI. Die resultaat was feitlik In
reguit lyn met hoe frekwensie geraas van minder as
0,25 ~v ooreenliggend gestel.
Die kalibrasiesein wat gebruik is vir ontleding, was In
10Hz sinusgolf met In piek tot piek amplitude van 50 ~v
Die OOP is per hand met behulp van In spesiale liniaal
opgemeet. Na deeglike visuele ontleding van dieOOP van al
die proefpersone, is die volgende kriteria, in terme van
latensie en amplitude, vir die identifikasie van komponente
daargestel:
Latensie: Die latensiegrense is relatief wyd gestel omdat
aIle proefpersone ingesluit is en nie slegs di~ met In so-
genaamde tipiese OOP nie. Die onderskeie komponente is in
terme van latensies soos volg omskryf:
P1 = Die grootste positiewe piek van 45 tot
134 msek.
N1 = Die grootste negatiewe piek tussen Pl en P2.
Indien een van hierdie twee komponente afwesig
is, word die grootste negatiewe piek na' P1 of
voor P2 tussen 45 en 249 msek., geneem.
P2 = Die grootste positiewe piek tussen 135 en
299 msek.
N2 = Die grootste negatiewe piek tussen P2 en P3.
Indien een van hierdie twee komponente afwe-
sig is, word die grootste negatiewe piek na P2
of voor P3 tussen 250 en 420.msek., geneem.
P3 = Die grootste positiewe piek tussen 300 en 500 msek.
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Tydens die ontleding het dit geblyk dat P3 soms later as
500 msek. sy piek vorrn. Die komponent is derhalwe uitge-
sluit uit die huidige ontleding.
Indien twee ewe groot komponente binne die gespesifiseerde
grense voorgekom het, is die eerste een as die betrokke kom-
ponent aanvaar.
AmpLitude: Amplitude is van piek tot piek gemeet. Na deeg-
like visuele ondersoek van die OOP van al die proefpersone,
is die afsnypunt vir die definieering van In komponent
op l~v gestel om sodoende moontlike artefakte uit te skakel.
Figuur 3 illustreer die meting van die latensie en amplitude
van komponent N2, asook kompleksiteit van die OOP.
Latensie, uitgedruk in msek., word gemeet vanaf die toe-
diening van die stimulus tot die vO~ing van die betrokke
piek. Amplitude, uitgedruk in ~v , word soos aangetoon
in hierdie studie gemeet vanaf die voorafgaande piek, in
hierdie geval P2, tot by die betrokke piek. Kompleksiteit
is eenvoudig die aantal komponente wat teenwoordig is.
5.3 EKSPERIMENTELE ONTWERP
TABEL 2
ORDE VAN AANBIEDING VAN DIE EKSPERlMENTELE
TOESTANDE
GROEPE AANDAG lSTE IGNOREER lSTE TOTAAL
EX 29 28 57





Die eksperimentele ontwerp soos uiteengesit in Tabel 2,
is gebruik. Die aandag- en ignoreertoestande is op ge-
balanseerde wyse tussen eksperimentele- en kontrole-
kinders verdeel ten einde die moontlikheid van 'n oor-
drageffek te beheer. Elke kind is slegs een keer getoets
onder elk van die twee eksperimentele toestande.
5.4 TOETSPROSEDURE
Die OOP is in die Neuropsigologie Afdeling van die Na-
sionale Instituut vir Personeelnavorsing (NIPN) opgeneem.
Die kinders wat Ritalin gebruik het, is voor die OOP opname
vir minstens 48 uur van die middel gehaal, aangesien dit
soos reeds gemeld, die OP mag beinvloed. Die maatskappy
wat Ritalin in Suid-Afrika vervaardig, het 'n tydperk van
12 uur aanbeveel. Prichep et al., (1976) meld dat Ritalin
'n middel is wat vinnig uit die mens se sisteem uitskei
en beveel 'n tydperk van 24 uur aan.
5.5 STATISTIESE ONTLEDING
Die statistiese ontleding is met 'n IBM-370 rekenaar en 'n
Hewlett Packard-tafelrekenaar uitgevoer. Programme wat
gebruik is, is ontwikkel deur, en word op 'n roetine basis
gebruik in die Rekenaardienste Afdeling en die Neuropsigo-
logie Afdeling van die NIPN.
Oie Hotelling T2-toets kon nie in hierdie studie aangewend
word nie, weens die voorkoms van onvolledige rekords
wanneer komponente afwesig is (Press, 1972). Die eerste
ses hipoteses van hierdie studie rakende die verskille
tussen die aandag- en ignoreertoestande, is deur middel
van die t-toets vir onafhanklike groepe getoets (DuToit,
1966). Aangesien dit hier gaan oor twee metinge vir die-
selfde proefpersoon, moes die t-toets vir afhanklike groepe
eintlik gebruik gewees het. Weens onvolledige rekords
sou die grade van vryheid (gv) vir hierdie toets egter
baie kleiner gewees het, terwyl dit ook sou beteken dat
gevalle met afwesige kornponente uitgesluit sou moes word,
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terwyl hulle juis betekenisvol mag weeSe Aangesien die
I
t-toets vir onafhanklike groepe in hierdie geval 'n meer
konserwatiewe resultaat as die t-toets vir afhanklike
groepe sou oplewer, is eersgenoemde toets gebruik.
Alvorens hierdie t-toets vir onafhanklike groepe toegepas
word, word daar eers In F-toets vir die variansiever-
houding gedoen. Indien die variansies beduidend verskil,
word die gv aangepas om voorsiening te maak vir hierdie
verskil. Die laaste ses hipoteses van hierdie studie
rakende die verskille tussen die SLG en normale kinders,
is deur middel van die t-toets vir afhanklike groepe
getoets, aangesien die groepe afgepaar is op betekenisvolle
veranderlikes soos ouderdom en sosio-ekonomiese status
(Du Toit, 1966). Die beduidendheidspeil vir verskille is
op 0,05 gestel.





6.1 VERSKILLE TUSSEN DIE AANDAG- EN IGNOREER
TOESTANDE
In Tabelle 3 en 4 word die amplitudeverskille tussen die
aandag- en ignoreertoestande vir die eksperimentele en
kontrolegroepe afsonderlik uiteengesit. Tabel 3 het be-
trekking op Hipotese 1 en Tabel 4 op Hipotese 2. In Ta-
belle 5 en 6 word die latensieverskille tussen die aandag-
en ignoreertoestande vir hierdie twee groepe afsonderlik
uiteengesit. Tabel 5 het betrekking op Hipotese 3 en Tabel
6 op Hipotese 4. In Tarelle 7en 8 word c1i.6. konpleksiteit-
verskille tussen die aandag- en ignoreertoestande vir die
eksperimentele en kontrolegroepe afsonderlik uiteengesit.
Tabel 7 het betrekking op Hipotese 5 en Tabel 8 op Hipotese
6.
TABEl 3
AMPlITUDEVERSKIllE TUSSEN DIE AANDAG- EN
IGNOREERTOESTANDE TEN OPSIGTE VAN DIE KONTROlEGROEP
METING TOESTAND N GEMIDDElD SA gv t ..WAARDE PIN lJV
Aandag 40 12,302 6,247
. ,
PI Ignoreer 27 4,467 2,189 53 7,1984 (0,001
Aandag 50 10,592 6,391
Nl Ignoreer 46 6,782 3,522 79 3,6150 <0,001
Aandag 54 8,435 5,106
P2 Ignoreer 51 6,523 3,606 97 2,2044 ~O,05
Aandag 56 11,793 5,782
N2 Ignoreer 55 5,576 3,328 89 6,8946 (0,001
Uit Tabel 3 blyk dit dat daar by die kontrolegroep baie be-
duidende amplitudeverskille tussen die aandag- en ignoreer-
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toestande bestaan. Hierdie verskille is statisties hoogs
beduidend en almal behalwe een bereik In beduidendheids~
vlak van 0,001.
TABEL 4
AMPLITUDEVERSKILLE TUSSEN DIE AANDAG- EN
IGNOREERTOESTANDE TEN OPSIGTE VAN DIE EKSPERIMENTELE GROEP
METING TOESTAND N GEMIDDELD SA gv t-WAARDE PIN J.IV
Aandag 44 13,482 7,181
P1 Ignoreer 29 5,259 2,977 63 6,6793 (0,001
Aandag 45 14,251 8,717
N1 Ignoreer 48 7,887 3,713 59 4,4770 ( 0,001
Aandag 43 11,093 7,017
P2 Ignoreer 50 6,928 3,431 60 3,5043 <0,001
Aandag 50 13,558 8,369
N2 Ignoreer 52 6,742 4,430 75 5,0603 <0,001
Uit Tabel 4 blyk dit dat daar by die eksperimentele groep baie
beduidende amplitudeverskille tussen die aandag- en ignoreer-
toestande bestaan. Hierdie verskille is statisties hoogs
beduidend en almal bereik In beduidendheidsvlak van 0,001.
TABEL 5
LATENSIEVERSKILLE TUSSEN DIE AANDAG- EN IGNOREER-
TOESTANDE TEN OPSIGTE VAN DIE KONTROLEGROEP
me bedutdend,
METING TOESTAND N GEMIDDELD SA 9V t-WAARDE PIN MSEK.
Aandag 47 95,660 23,860
P1 Ignoreer 40 88,275 24,221 85 1,4122 nbK
Aandag 55 145,491 48,531
N1 Ignoreer 54 143,056 36,378 102 0,2941 nbK
Aandag 54 217,000 45,173
P2 Ignoreer 52 214,788 41,909 104 0,2586 nbK
Aandag 56 312,518 37,367
N2 Ignoreer 55 297,782 49,226 102 1,7580 <0,05
Kno = . .
-
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Uit Tabel 5 blyk dit dat die kontrolegroep se gemiddelde
latensie ten opsigte van komponent N2, statisties beduidend
langer is tydens die aandagtoestand as tydens die ignoreer-
toestand.
TABEl 6
lATENSIEVERSKIllE TUSSEN DIE AANDAG- EN IGNOREER-
TOESTANDE TEN OPSIGTE VAN DIE EKSPERIMENTElE GROEP
METING TOESTAND N GEMIDDElD SA t-WAARDE PIN MSEK. gv
Aandag 48 103,646 23,389
PI Ignoreer 44 90,068 22,586 90 2,7965 ( 0,01
Aandag 50 165,060 53,922
NI Ignoreer 55 150,109 45,014 103 1,5323 nb
Aandag 43 221,767 44,406
P2 Ignoreer 50 227,240 49,326 91 -0,5524 nb
Aandag 50 313,540 42,889
N2 Ignoreer 52 312,942 49,688 100 0,0643 nb
Uit Tabel 6 blyk dit dat die eksperimentele groep se gemid-
delde latensie ten opsigte van komponent PI, statisties be-
duidend langer is tydens die aandagtoestand as tydens die ig-
noreertoestand.
TABEl 7
KOMPlEKSITEITVERSKIl TUSSEN DIE AANDAG- EN IGNOREER-
TOESTANDE TEN OPSIGTE VAN DIE KONTROLEGROEP
METING TOESTAND N GEMIDDELD SA gv t-WAARDE P
Aantal kompo- Aandag 57 3,7193 0,6197
nente uit 4 Ignoreer 57 3,5439 0,6566 112 1,4667 nb
Uit Tabel 7 blyk dit dat daar by die kontrolegroep geen sta-
tisties beduidende kompleksiteitverskil tussen die aandag-
en ignoreertoestande is nie.
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TABEl 8
KOMPlEKSITEITVERSKIl TUSSEN DIE AANDAG- EN IGNOREER-
TOESTANDE TEN OPSIGTE VAN DIE EKSPERIMENTElE GROEP
METING TOESTAND N GEMIDDElD SA gv t-WAARDE P
Aantal kompo- Aandag 57 3.3509 0.8555
nente uit 4 Ignoreer 57 3.5263 0.7584 112 1.1583 nb
Uit Tabel ~ blyk dit dat daar by die eksperimentele groep
geen statisties beduidende kompleksiteitverskil tussen die
aandag- en ignoreertoestande is nie.
6.2 PRIM~RE VERSKILLE TUSSEN DIE EKSPERIMENTELE
EN KONTROLEGROEPE
In Tabelle 9 en 10 word die prim~re verskille tussen die
eksperimentele en kontrolegroepe in terme van amplitude ten
opsigte van die aandag- en ignoreertoestande afsonderlik,
uiteengesit. Tabel 9 het betrekking op Hipotese 7 en Tabel
lOop Hipotese 8.
TABEl 9
AMPLITUDEVERSKILLE TUSSEN DIE EKSPERIMENTElE EN KONTROlE-
GROEPE TEN OPSIGTE VAN DIE AANDAGTOESTAND
METING GROEP N GEMIDDELD SA gv t-WAARDE PIN lJV
Eksperimentele 32 13.478 6.875
Pt Kontrole 32 12.569 6.240 31 0.5974 nb
Eksperimentele 40 14.247 8.068
Nt Kontrole 40 10.395 6.565 39 2.3464 (0.05
Eksperimentele 41 11.107 7.168
P2 Kontrole 41 8.766 5.181 40 1.8599 (0.05
Eksperimentele 49 13.563 8.454
N2 Kontrole 49 11.665 5.931 48 1.2740 nb
Uit Tabel 9 blyk dit dat tydens die aandagtoestand die ek-
sperimentele groep se gemiddelde amplitude ten opsigte van
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komponente Nl en P2 statisties beduidend hoer as die van
die kontrolegroep is.
TABEL 10
AMPLITUDEVERSKIlLE TUSSEN DIE EKSPERIMENTELE EN KONTROLE-
GROEPE TEN OPSIGTE VAN DIE IGNOREERTOESTAND
METING GROEP N GEMIDDElD SA t-WAARDE PIN j.lV gv
Eksperimentele 17 6.235 2.640
Pi Kontrole 11 4.265 2.152 16 2.6244 <0.01
Eksperimentele 37 8.208 3.994
Nl Kontrole 31 6.586 3.221 36 1.9251 <0.05
Eksperimentele 44 1.195 3.381
P2 Kontrole 44 6.105 3.391 43 1.1193 (0.05
Eksperimentele 50 6.112 4.415
N2 Kontrole 50 5.094 2.173 49 2.0456 <0,05
Tabel 1.0 toon dat daar tydens die ignoreertoestand meer sta-
tisties beduidende amplitudeverskille tussen die eksperimen-
tele en kontrolegroepe is as tydens die aandagtoestand.
Tydens die ignoreertoestand verskil die groepe ten opsigte
van elke komponent deurdat die eksperimentele groep se ge-
middelde amplitude ten opsigte van PI, Nl, P2, en N2
statisties beduidend hoer is as di~ van die kontrolegroep.
6.3 SEKONOERE VERSKILLE TUSSEN DIE EKSPERIMENTELE
EN KONTROLEGROEPE
In Tabelle 11 tot 14 word die sekondere verskille tussen
die eksperimentele en kontrolegroepe uiteengesit. Die la-
tensiemetinge word in Tabelle 11 en 12 uiteengesit en die
kompleksiteitmetinge in Tabelle 13 en 14. Tahel 11 het
betrekking op Hipotese 9, Tabel 12 op Hipotese 10, Tabel 13
op Hipotese 11 en Tabel 14 op Hipotese 12.
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TABEl 11
lATENSIEVERSKIlLE TUSSEN DIE EKSPERIMENTELE EN KONTROLE-
GROEPE TEN OPSIGTE VAN DIE AANDAGTOESTAND
METING GROEP N GEMIDDElD SA gv t-WAARDE PIN MSEK.
Ek~perimentele 40 103,825 22,311
PI Kontrole 40 96,150 24,199 39 1,4218 nb
Eksperimentele 48 166,083 52,872
NI Kontrole 48 146,729 49,215 47 2,0237 <0,05
Eksperimentele 41 223,293 44,068
P2 Kontrole 41 223,195 43,710 40 0,0097 nb
Eksperimentele 49 312,184 42,259
N2 Kontrole 49 314,408 38,77"5 48 -0,2694 nb
Uit Tabel 11 blyk dit dat tydens die aandagtoestand die ek-
sperimentele groep se gemiddelde latensie ten opsigte van
komponent NI, statisties beduidend langer is as di~ van die
kontrolegroep.
TABEl 12
lATENSIEVERSKIlLE TUSSEN DIE EKSPERIMENTELE EN KONTROlE-
GROEPE TEN OPSIGTE VAN DIE IGNOREERTOESTAND
METING GROEP N GEMIDDELD SA gv t-WAARDE PIN MSEK.
Eksperimentele 30 94,033 22,580
PI Kontrole 30 89,333 21,973 29 0,8228 nb
Eksperimente1e 52 149,904 46,165
NI Kontrole 52 144,077 36,423 51 0,£685 nb
Eksperimentele 45 226,689 49,862
P2 Kontrole 45 215,822 41,163 44 1,1503 nb
Eksperimentele 50 312,440 48,603
N2 Kontrole 50 295,680 48,428 49 1,9003 <0,05
Uit Tabel 12 blyk dit dat tydens die ignoreertoestand die
eksperimentele groep se gemiddelde latensie ten opsigte




KOMPlEKSITEITVERSKIl TUSSEN DIE EKSPERIMENTElE EN
KONTROlEGROEPE TEN OPSIGTE VAN DIE AANDAGTOESTAND
METING GROEP N GEMIDDElD SA gv t-WAARDE P
Aantal Eksperimentele .57 3,3509 0,8555
komponente Kontrole 57 3,7193 0,6197 56 -2,7507 (0,01
uit 4
Uit Tabel 13 blyk dit dat tydens die aandagtoestand die
eksperirnentele groep se gerniddelde aantal kornponente sta-
tisties beduidend rninder is as di~ van die kontrolegroep.
TABEl 14
KOMPlEKSITEITVERSKIL TUSSEN DIE EKSPERIMENTELE EN
KONTROlEGROEPE TEN OPSIGTE VAN DIE IGNOREERTOESTAND
METING GROEP N GEMIDDELD SA gv t-WAARDE P
~antal Eksperimentele 57 3,5263 0,7584
komponente Kontrole 57 3,5439 0,6566 56 -0,1211 nb
..
uit 4
Uit.Tabel 14 blyk dit dat tydens die ignoreertbestand die
eksperirnentele en kontrolegroepe se gemiddelde aantal
kornponente nie statisties beduidend van rnekaar verskil
nie.
In Hoofstuk 7 sal hierdie resultate bespreek word.
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HOOFSTUK.-7.
7. BESPREKING VAN RESULTATE
7.1 VERSKILLE TUSSEN DIE AANDAG- EN IGNOREERTOESTANDE
7.1.1 AMPLITUDEMETINGE
Die amplitudes ten opsigte van komponente PI, NI, P2 en
N2 van die OOP van die kontrolegroep, was statisties be-
duidend hoer tydens die aandagtoestand as tydens die ig-
noreertoestand. Hipotese 1 word dus aanvaar. Die ampli-
tudes ten opsigte van komponente P1, N1, P2 en N2 van die
OOP van die eksperimentele groep, was statisties bedui-
dend hoer tydens die aandagtoestand as tydens die ignoreer-
toestand. Hipotese 2 word dus aanvaar.
Oit is moontlik dat 'n afname in amplitude tydens die ig-
noreertoestand, in 'n geringe mate mag spruit uit 'n
effense afname in die waarneembare intensiteit van die
klikgeluide tydens hierdie toestand, as gevolg van die aan-
bieding van 'n storie in die agtergrond. Bull en Lang
(1972), asook Picton et al., (1978b), vind 'n afname
in amplitude. met 'n afname in stimulusintensiteit, maar
die afname moet minstens etlike desibel wees om amplitude
te beinvloed. Waar die oorfone met hul klikgeluide eg-
ter naby die ore was, is dit onwaarskynlik ~at daar 'n be-
tekenisvolle afname in waarneembare intensiteit van die
klikgeluide tydens die ignoreertoestand plaasgevind het.
Twee eksperimenteerders wie die klikgeluide tydens
die storie waargeneem het, kon geen beduidende afname in
intensiteit opmerk nie. Die waarskynlikheid is veel groter
dat die aandag- en ignoreertoestande verskillende instellinge
,
by die proefpersone geskep het en dat dit tot die bedui-
dende amplitudeverskille by albei groepe gelei het. Hierdie
bevindinge is in ooreenstemming met die menigvuldige studies
waar hoer amplitudes tydens aandag gevind is (Musicant, 1975;
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Naatanen, 1975; Naatanen en Michie, 1979; Sabat, 1978).
In ooreenstemming met die meninq van Naatanen (1975), dui
hierdie bevindinge waarskynlik op In verhoogde vlak van
opwekking tydens die aandagtoestand. Hierdie studie het
dus daarin geslaag om verskille in aandagprosesse tydens
die aandag- en ignoreertoestande te skep. Oit spruit
waarskynlik uit die doelbewuste pogings om deur middel van
die instruksies maksimale toestande van aandag en ignoreer
by die kinders te skep. Oaar is gepoog om In tipiese skool-
situasie te simuleer deur die klem te plaas op die feit dat
die betrokke taak In belangrike toets verteenwoordig. Soos
in die huidige studie, vind Hall et al., (1976) net soveel
amplitudeverskille tydens aandag- en nie-aandagtoestande by
sowel hul hiperkinetiese as hul normale kinders. Etlike
ander studies wat aandag en nie-aandagtoestande in hul
eksperimente probeer skep het, vind ook verskille by hul
norrnale kinders, dog veel minder by hul hiperkinetiese
kinders. Verder vind hulle ook nie hoer amplitudes ten
opsigte van al die OOP komponente, soos in die huidige
studie gevind is nie (Loiselle et al., ~980; Princhep et
al., 1976; Zambelli et al., 1977). Een rede waarom hierdie
studies van die huidige studie verskil, mag wees dat daar
nie sulke prominente aandagverskille in die vorm van ver-
skillende opwekkingsvlakke, in die toetssituasies van hier-
die eksperimente 'geskep is nie. Loiselle et al., (1980)
en Zambelli et al., (1977) skep ~n aandagtoestand met die
instruksie om die ouditiewe stimuli by een oor te tel, en
In nie-aandagtoestand met die instruksie om terselfdertyd
die stimuli by die ander oor te ignoreer. So In gesament-
like taak leen sig waarskynlik nie tot die skep van ver-
skillende opwekkingsvlakke vir die aandag- en ignoreertoe-
stande onderskeidelik ~ie. Ook hou so In eksperimentele
taak nie rekening met In moontlike invloed wat oordominan-
sie op OOP metinge mag h~ nie. Ook Prichep et al., (1976)
skep waarskynlik minder verskille tussen hul aandag- en nie-
aandagtoestande. Hulle skep In aandagtoestand deur die aan-
bied van stimuli volgens In IUkraakvolgorde. Die pasient
weet dus nie wanneer In stimulus sal plaasvind nie. In Nie-
aandagtoestand word weer geskep deur die aanbied van stimuli
7.1.2
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waaroor die pasient seker is, dit wil s~ presies weet wan-
,neer 'n stimulus sal plaasvind. Die genoemde verskille mag
ook spruit utt die feit dat die betrokke studies slegs
hiperkinetiese kinders gebruik het, terwyl die hUidige
studie 'n heterogene, SLG groep, gebruik het. Die hiper-
kinetiese groep met hul prominente aandaggebreke, mag tydens
die aandag- en die ignoreertoestand 'n ewe hoe vlak van op-
wekking beleef. Nog 'n moontlike rede vir die gebrek aan
beduidende verskille tussen die aandag- en die nie-aandag-
toestande by genoemde drie studies, mag spruit uit die re-
latief klein steekproewe van hierdie studies in vergely-
king met die huidige studie se 57 eksperimentele en 57
kontrolekinders. Loiselle et al., (1980) gebruik slegs 12
eksperimentele en 15 kontrolekinders, Prichep et al., (1976)
slegs twee eksperimentele groepe van agt elk en 'n kontrole-
groep van agt, terwyl Zambelli et al., (1977) nege eksperi-
mentele en nege kontrolekinders gebruik. In die huidige
studie blyk dit dus dat die verhoogde vlak van opwekking
tydens die aandag- teenoor die ignoreertoestand waarskynlik so
omvangryk van aard was, dat dit sowel die eksperimentele
as die kontrolekinders se amplitudes verhoog het en weI
ten opsigte van al vier komponente van die OOP wat gemeet is.
LATENSIEMETINGE
Die latensie ten opsigte van komponent N2 van die OOP van
die kontrolegroep, was statisties beduidend langer tydens
die aandagtoestand as tydens die ignoreertoestand. Hipo-
tese 3 word dus aanvaar. Die latensie ten ops1gte van
komponent PI van die OOP van die eksperimentele groep,
was statisties beduidend langer tydens die aandagtoestand
as tydens die ignoreertoestand. Hipotese 4 word dus aan-
vaar.
Volgens Shields (1973) dui latensie op die spoed waarteen
inligting verwerk word. Soos gemeld is daar tydens die
aandagtoestand meer inligting wat verwerk moet word as
tydens die ignoreertoestand. Omdat meer neurologiese bane
betrek word, duur dit langer om hierdie inligting te verwerk
7.1.3
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en 1S die latensies langer tydens die aandagtoestand as
tydens die ignoreertoestand. Latensie word dus beinvloed
deur die verskille tussen die-aandag- en die ignoreertoe-
standee
KOMPLEKSITEITMETINGE
Die kompleksiteitmeting word dus nie beduidend beinvloed
deur die verskille tussen die aandag- en die ignoreertoe-
stande nie. Oit is moontlik dat hierdie meting eerder ver-
band hou met die vermoe van In persoon om behoorlik aandag
te gee, as met die verskille tussen die twee eksperimentele
toestande van hierdie studie.
-7.2 PRIMERE VERSKILLE TUSSEN DIE EKSPERIMENTELE
EN KONTROLEGROEPE
Die primere meting van die huidige studie is di~ van
amplitudeverskille tussen die eksperimentele en die kontrole-
groepe, aangesien hierdie meting inligting k~n verskaf aan-
gaande die aandagprosesse van SLG kinders.
Die amplitudes ten opsigte van komponente N1 en P2 van die OOP
van die eksperimentele groep, was statisties beduidend hoer
as di~ van die kontrolegroep tydens die aandagtoestand.
Hipotese 7 word dus aanvaar. Die amplitudes ten opsigte van
komponente P1, N1,P2 en N2 van die OOP van die eksperimen-
tele groep, was statisties beduidend hoer as di~ van die
kontrolegroep tydens die ignoreertoestand. Hipotese 8 word
dus aanvaar. Tydens die ignoreertoestand neem die amplitude-
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verskille tussen die groepe dus toe.
Om die betekenis van hierdie verhoogde amplitudes by die
eksperimentelegroep te verstaan, moet daar na die litera-
tuur gekyk word. Talle studies dui op In assosiasie tussen
verhoogde amplitudes, en die gee van aandag. Wat die vier
komponente wat in die huidige studie ondersoek is, betref,
is daar verskeie relevante resente studies: Talle studies
vind tydens aandag 'n verhoogde amplitude ten opsigte van
Nt (Baribeau-Braun et al., 1977; Goodin et al., 1978;
Hansen en Hillyard, 1980; Hink et al., 1978; Musicant,1975;
Naatanen, 1975; Naatanen en Michie, 1979; Okita,1979; Parasuraman,
1978). Etlike ander studies vind In verhoogde amplitude
ten opsigte van P2 tydens aandag (Goodin et al., 1978;
Maclean et al., 1975; Velasco et al., 1980). Twee ander
studies vind verhoogde amplitudes ten opsigte van N2
(Demaire en Coquery, 1977; Harter en Previc, 1978) en een
studie vind In verhoogde amplitude ten opsigte van Pt
tydens aandag (Velasco et al., 1980).
Shields (1973) vind hoer amplitudes by haar SLG kinders en
beskou dit as 'n aanduiding dat hierdie kinders meer aandag
moet gee om inkomende stimuli te verwerk as normaIe k~nders.
Naatanen (1975) se beredeneerde interpretasie van verhoogde
amplitudes as aanduiding van verhoogde vlak van opwekking,
lyk egter meer aanvaarbaar. Uit bogenoemde studies blyk
dit dat tydens aandag, of te weI tydens 'n verhoogde vlak
van opwekking, die mees algemene bevinding is dat die ampli-
tude van veral Nl en ook P2 toeneem. Dit was dan presies
wat in die hUidige studie by die eksperimentele groep, ver-
geleke met die kontrolegroep, tydens die aandagtoestand ge-
vind is. Tydens die ignoreertoestand was die eksperimentele
groep se amplitudes ten opsigte van al vier komponente hoer
as di~ van die kontrolegroep. Die literatuur rapporteer
weI ook verhoogde amplitudes ten opsigte van Pt en N2 tydens
aandag of opwekking. Soos in 7.1.1 genoem is, is ook gevind
dat die amplitudes van al vier kompqnente tydens die aandag-
toestand hoer is as tydens die ignoreertoestand. Hoe hoer
die vlak van opwekking, hoe meer komponente se amplitudes
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verhoog skynbaar. Tydens die ignoreertoestand is die ek-
sperimentele groep, vergeleke met die kontrolegroep, dus
in In nog hoer vlak van opwekking as wanneer die twee groepe
tydens die aandagtoestand vergelyk word. Oie eksperimen-
tele groep is moontlik in In t~ hoe vlak van opwekking tydens
die ignoreertoestand, wat lei tot In verminderde vermoe
om die irrelevante stimuli te ignoreer.
Nou ontstaan die vraag hoe In verhoogde vlak van opwekking
die doeltreffendheid van die aandagprosesse raak. Volgens
Griesel en Clark (1974) is daar In oenskynlike inverse
U-verhouding tussen vlak van opwekking en kognitiewe presta-
sie. Aandag kan beskou word as In aspek van kognitiewe
funksionering, aangesien In kognitiewe toets soos die WISe,
laai op In aspek van aandag, naamlik afleibaarheid (Klonoff,
1971). Oit beteken dus dat In t~ hoe vlak van opwekking ge-
paard sal gaan met defektiewe aandag. Oit was skynbaar wat
in die huidige studie met die SLG kinders gebeur het. Tydens
die aandagtoestand was hulle relatief tot die normale kinders
reeds in In t~ hoe vlak van opwekking om doeltreffend aan-
dag te kan gee. Tydens die ignoreertoestand word die pro-
bleem nog groter, want hulle was toe, relatief tot die nor-
male kinders, in In nog hoer vlak van opwekking. Tydens
die ignoreertoestand word daar van die kinders verwag om
op In aktiewewyse irrelevante stimuli te ignoreer. In T~
hoe vlak van opwekking belemmer hierdie vermoe en hulle
kan dus nie die irrelevante stimuli doeltreffend ignor~er
nie. Oit stem ooreen met bevindinge dat SLG'kinders hoogs
afleibaar is (Ackerman et al., 1971; Crockett et al., 1969;
Painter, 1979).
Die bevindinge van die huidige studie onderskryf ·die volgende
drie teoriee wat mekaar eerder aanvul as wat onderskrywing
van die een die uitsluiting van die ander twee impliseer:
Eerstens is daar die teorie dat daar aandagversteuringe by
SLG kinders is, wat die sentrale kern van hierdie sindroom
vorm (Dykman et al., 1971). Tweedens is daar die teorie dat
aandagversteuringe aan In te swak inhiberingsmeganisme toe-
geskryf kan word (Anderson et al., 1973; Weithorn, 1973).
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Derdens is daar die teorie dat SLG kinders In te hoe
vlak van opwekking het (Prichep et al., 1976).
Die gevolgtrekking van hierdie studie is dat SLG kinders,
vergeleke met normale kinders, In te hoe vlak van opwek-
king het, veral wanneer hulle op In doelgerigte wyse irre-
levante stimuli moet ignoreer. Dit geld egter ook wanneer
hulle op In doelgerigte wyse aandag aan relevante stimuli
moet gee. Hulle het dus skynbaar gebreke ten opsigte van
die volgende komponente van aandag: opwekking, stimulus-
seleksie en die fokusaspekte van aandag. Die huidige studie
ondersoek nie die waaksaamheidskomponent van die aandag-
proses nie. Aangesien hierdie aandagversteuringe by die
SLG groep as geheel, in vergelyking met die normaIe groep,
voorkom, beteken dit dat die aandagversteuringe waarskynlik
ook relatief groot in omvang is.
Die volgende vraag wat ontstaan, is in watter mate die pri-
mere bevindinge van die huidige studie ooreenstem met ander
studies in die literatuur. Eerstens kan daar gekyk word na
studies wat geen amplitudeverskille vind nie, of selfs
laer amplitudes by SLG subgroepe vind. Sodanige verskille
met die huidige studie mag spruit uit faktore soos die re-
latief klein steekproewe wat bestudeer is, of verskillende
proefgroepe ~at,gebruik is, soos byvoorbeeld hiperkinetiese
kinders teenoor die huidige studie se heterogene groep SLG
kinders (Hall et al., 1976: Klorman et al., 1979). In
Ander belangrike rede vir hierdie verskille ~ag spruit uit
die feit dat ander studies minder eise ten opsigte van die
aandagprosesse stel as die hUidige studie. Dit mag wees dat
die verhoogde vlak van opwekking by SLG kinders juis tot
uiting kom wanneer hoe eise aan hul aandagprosesse gestel
word. Gevoelens soos ontoereikendheid en gevolglike angstighei
wanneer hoe eise gestel word, mag aanleiding gee tot hier-
die te hoe vlak van opwekking. Dit mag wees dat die in-
struksies van genoemde studies wat van die huidige studie
verskil, nie op doelgerigte aandagprosesse gemik was nie.
Sommige studies laat die proefpersone skynbaar net in In
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neutrale toestand {Preston et al., 1974}, andere gebruik
slegs In motoriese taak om aangag te aktiveer (Hall et al.,
1976; Klorman et al., 1979). Ander studies gebruik selek-
tiewe aandagtake waardeur tegelykertyd In aandag- en igno-
reertoestand by die twee ore, onderskeidelik, geskep word
(Zambelli et al., 1977). Soos vroeer genoem, laat hierdie
take te min ruimte vir die skep van verskillende vlakke
van opwekking by die proefpersone. Ander redes vir In ge-
brek aan doelgerigte aandag mag wees dat die kinders te
jonk was (Satterfield en Braley, 1977), of te swak konsen-
treer om by doelgerigte aandagprosesse betrokke te raak
(GrUnewald et al., 1978).
Daar is egter In hele aantal studies waar SLG kinders, en
subgroepe van SLG kinders bestudeer is, en ook hoer ampli-
tudes by die SLG as by die normale kinders gevind is. In
sornmige van die studies is die eksperimentele omstandig-
hede moontlik van so In aard dat die kinders se aktiewe
aandag verkry is (Buchsbaum en Wender, 1973; Loiselle et
al., 1980). Sobotka en May (1977) het moontlik dieselfde
bevindinge verkry, orndat hulle In soortgelyke toestand as
die huidige ignoreertoestand geskep het deur hul instruksie
dat daar nie aandag aan die stimuli gegee moet word nie.
Normale kinders vind dit skynbaar maklik om aan so In eis
te voldoen, maar SLG kinders nie. Shields (1973) maak
soortgelyke bevindinge as die huidige studie. Sy meld
egter nie watter instruksies sy gebruik het nie. In
Moontlike rede vir die ooreenkoms is dat haar, studie die
enigste is wat soos die huidige studie ook In heterogene
groep SLG kinders gebruik het.
Hierdie primere bevindinge van die hUidige studie het belang-
rike implikasies vir die Rernedierende Opvoedkunde. Belang-
rik is die feit dat SLG kinders as heterogene groep, verge-
leke met byvoorbeeld die wyd bestudeerde hiperkinetiese
groep, besliste gebreke ten opsige van aandagprosesse open-
baar. Oit beteken dat In remedierende tegniek gemik op ge-
brekkige aandag, vir die SLG groep as geheel van waarde sou
7.3.1
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weeSe In die beplanning van so In remedierende tegniek,
moet daar in gedagte gehou word dat hierdie kinders se
belangrikste gebrek skynbaar gelee is in die proses waar-
deur irrelevante stimuli geignoreer moet word. Daar moet
egter onthou word dat selfs in In relevante aandagtaak,
sonder noemenswaardige irrelevante stimuli, SLG kinders se
vlak van opwekking skynbaar steeds te hoog is. Hierdie be-
vindinge het ook belangrike implikasies vir die omstrede
gebruik van medikasie in Remedierende Opvoedkunde. Aange-
sien die oenskynlik verhoogdevlak van opwekking van SLG
kinders In besliste fisiologiese grondslag het, mag medi-
kasie wat gerig is op die verlaging van die vlak van op-
wekking, soms aangewese weeSe
7.3 SEKONDERE VERSKILLE TUSSEN DIE EKSPERIMENTELE
EN KONTROLEGROEPE
Die sekondere metinge van die huidige studie is eerstens
di~ van latensieverskille en tweedens di~ van kompleksi-
teitverskille tussen die eksperimentele en kontrolegroepe.
Die metinge mag inligting verskaf aangaande die vlak van
breinontwikkeling van SLG kinders.
LATENSIEMETINGE
Die latensie ten opsigte van komponent Nl van die OOP van
die eksperimentele groep, was statisties beduidend langer
as di~ van die kontrolegroep tydens die aandagtoestand.
Hipotese 9 word dus aanvaar. Die latensie ten opsigte van
komponent N2 van die OOP van die eksperimentele groep was
statisties beduidend langer as di~ van die kontrolegroep
tydens die ignoreert~estand. Hipotese 10 word dus aan-
vaar.
Om diebetekenis van hierdie langer latensies by die ekspe-
rimentele groep te verstaan, moet daar na die literatuur
gekyk word. Die latensiemeting van die OP is In middel
om vlak van breinontwikkeling te bestudeer (Goodin et al.,
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1978; Ohlrich et al., 1978), of meer spesifiek gestel, om
In aanduiding te kry van die tempo van inligtingverwerking
(Shields, 1973). In die algemeen kan daar ges~ word dat
hoe langer die latensie van die OP van kinders, hoe jonger
is die kinders, of liewer hoe laer is die vlak van brein-
ontwikkeling (Barnet et al., 1980; Bartel, 1976; Blom,
1980; Schenkenberg en Dustman, 1970). Die bevindinge van
die hUidige studie dui dus daarop dat die SLG kinders In
laer vlak van breinontwikkeling het en dus skynbaar inlig-
ting stadiger verwerk as die norrnale kontrolekinders. Dit
wil voorkom of die eksperimentele toestand geen verband met
die tempo van inligtingverwerking het nie, want by sowel
die aandag- as die ignoreertoestand was daar een beduidend
langer latensie ten opsigte van die eksperimentele groep.
Tempo van inligtingverwerking hou waarskynlik verband met
die vlak van ontwikkeling van die SSS, wat nie deur omstan-
dighe~dsfaktore soos die eksperimentele toestande, bein-
vloed word nie.
Hierdie bevindinge is in ooreensternrning met die teorie van
In ontwikkelingsagterstand by SLG kinders in vergelyking met
norrnale kinders (Bender, 1975; Buchsbaum en Wender, 1973;
Wei thorn, 1973). Die SLG kind se SSS is waarskynlik onder-
ontwikkeld relatief tot sy chronologiese ouderdom.
Die vraag ontstaan nou of ander studies oor SLG kinders en
subgroepe SLG kinders, ook aanduidings van langer latensies
by di~ kinders as by normale kinders gevind ~et. Oit blyk
dat In paar studies in der waarheid aanduidings van korter
latensies by hul hiperkinetiese kinders vind (Buchsbaum en
Wender, 1973; Loiselle et al., 1980; Saletu, 1977), of
geen latensieverskille nie (Hall et al., 1976). Die rede
vir die verskille tussen genoemde studies en die bevindinge
van die hUidige studie is moontlik toe te skryf aan die feit
dat genoemde studies slegs hiperkinetiese kinders gebruik het,
terwyl die huidige studie In heterogene groep SLG kinders
betrek het. Dit wil voorkom of daar by hiperkinetiese
kinders In neiging tot relatief kort latensies mag weeSe
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Dit mag moontlik spruit uit I? vinnige maar impulsiewe
verwerking van inligting wat dus nie noodwendig In korrekte
verwerking beteken nie.
Ander relevante studies vind soortgelyke resultate as die
hUidige studie. GrUnewald et al., (1978) vind In langer
latensie by sy swak konsentreerders ten opsigte van kom-
ponent P2 en Symann-Louett (1977) vind weer langer laten-
sies by hul groep leesgestremde kinders in vergelyking met
normale kinders. Die enigste studie wat met In heterogene
groep SLG kinders gewerk het, naamlik di€ van Shields (1973),
vind ook langer latensies by hul SLG kinders vergeleke met
normale kinders ten opsigte van komponente Pl, Nl, P2 en
N2. In Heterogene groep SLG kinders, soos di~ in die hui-
dige studie, het skynbaar In neiging tot langei latensies
as normale kinders, wat mag dui op In laer vlak van brein-
ontwikkeling en dus In stadiger tempo van inligtingverwerking
as normale kinders. Hierdie laer vlak van breinontwikke-
ling mag ook die grondoorsaak van die aandagversteuringe
van SLG kinders wees, aangesien die aktiverings- inhibe-
ringsmeganisme wat opwekking beheer, onderontwikkeld is.
Hierdie bevindinge het belangrike implikasies vir alle
persone wat.SLG kinders op een of ander wyse moet hanteer,
byvoorbeeld in die skool of in die huis. Hoewel die SLG
kind intelligent mag wees, is daar by hom, behalwe as hy
hiperkineties is, waarsky?lik In neiging om,inligting
stadiger te verwerk as sy normale ouderdomsgenoot. Daar
sal dus aan hom relatief meer tyd gegun moet word om in-
ligting te verwerk.
7.3.2 KOMPLEKSITEITMETINGE
Die aantal komponente van die OOP van die eksperimentele
groep, was statisties beduidend minder as di~ van die kon-
trolegroep tydens die aandagtoestand. Hipotese 11 word dus
aanvaar. Die aantal komponente van die OOP het nie statis-
ties beduidend verskil tussen die eksperimentele en die
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kontrolegroepe tydens die ignoreertoestand nie. Hipotese
12 word dus verwerp. Die gebrek by die SLG kinders soos
gemeet aan die hand van kompleksiteit, kom dus aIleen tot
uiting wanneer In eis vir doelgerigte aandag aan die
kinders gestel word, maar nie wanneer hulle slegs ouditiewe
stimuli hoef te ignoreer nie.
Om In antwoord te probeer vind op die vraag oor die betekenis
van hierdie kleiner aantal komponente by die SLG groep ty-
dens aandag, moet weer na die literatuur gekyk word. Dit
blyk dat die aantal komponente van die OP toeneem met In
toename in ouderdom. Dit kan dus ook as In aanduiding van
vlak van breinontwikkeling gesien word (Barnet et al., 1980;
Blom et al., 1977; Ibatullina en Zmanovsky, 1981). Meer
spesifiek kan die afwesigheid van komponente gesien word as
In moontlike aanduiding van die afwesigheid van sekere SSS-
aktiwiteite, soos aangevoer deur Symann-Louett (1977).
Hierdie verlaagde vlak van breinontwikkeling soos weerspieel
in kompleksiteit, mag verband hou met In minder gedifferen-
sieerde ontwikkeling van neurofisiologiese strukture by SLG
as by normale kinders. Die gevolg is In verminderde ver-
moe tot gedifferensieerde of komplekse inligtingverwerking.
Wanneer hoe eise aan SLG kinders gestel word ten opsigte
van hierdie vermoe, kom gebreke tot uiting. Die aandagtoe-
stand van die' huidige studie vereis waarskynlik gedifferen-
sieerde inligtingverwerking, omdat In evaluasie van anders-
klinkende klikgeluide gemaak moet word. Gevolglik is daar
minder komponente by die SLG kinders tydens hierdie eksperi-
mentele toestand. Tydens die ignoreertoestand word daar
waarskynlik min of geen gedifferensieerde inligtingver-
werking vereis nie, en verskil die SLG en normale kinders
dus nie ten opsigte van kompleksiteit van die OOP nie.
Sohmer en Student (1978) interpreteer minder komponente
as In aanduiding van strukturele breinskade. In die hUidige
studie word dit egter nie so beskou nie, want as dit so was,
sou die eksperimentele omstandighede waarskynlik geen in-
vloed op die kompleksiteitmeting' gehad het nie.
Nou ontstaan die vraag of ander studies in die literatuur ook
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aanduidings van Minder komponente by SLG as norrnale
kinders gevind het. Hoewel daar nie In enkele studie is
wat die SLG groep in hierdie opsig bestudeer het nie, is
daar weI In paar studies wat relevante groepe bestudeer
het, en versoenbare bevindinge verkry het. Symann-Louett
(1977) vind Minder komponente by sy Ieesgestremde groep,
IbatuIIina en Zmanovsky (1981) vind Minder komponente by hul
groep met Iaer verstandelike ontwikkelingsvlak, en Sohmer en
Student (1978) vind weer Minder komponente by hul psigo-
rnotories-vertraagde groep vergeleke met normale kinders.
Hierdie bevindinge het belangrike implikasies vir die Re-
medierende Opvoedkunde. Dit toon aan dat rernedierende
tegnieke vir die ontwikkeling van meer gedifferensieerde
inligtingverwerking, tydens die gee van doelgerigte aandag,
ontwikkel moet word. Dit is In gebied wat waarskynIik weens
onbekendheid van sodanige probleem, nog weinig aandag geniet
het.
7.4 SAMEVATTING
Ter samevatting, word die bevindinge van die huidige studie
as volg geinterpreteer: Wanneer die aandag- en die igno-
reertoestande met mekaar vergeIyk word, is daar In hoer
vIak van opwekking en In Ianger inligtingverwerking tydens
die aandagtoestand. Voorts is die prim~re vraag van hierdie
studie bevestigend beantwoord, naamlik dat daar aandagver-
steuringe by SLG kinders, vergeleke met norm~le kinders,
is. Ook die sekondere vraag is bevestigend beantwoord,
naamlik dat daar In Iaer vIak van breinontwikkeling by SLG
kinders, vergeleke met normale kinders, is. Hierdie agter-






SLG impliseer In onvermoe om op doe1treffende wyse te leer.
Dit is In disfunksie wat die mannekrag van In land ernstig
benadeel en daar is tans sowat 395 000 kinders in Suid-Afrika
wat aan SLG lye Dit is ook In disfunksie wat In groot ne-
gatiewe invloed op In kind mag he. Die uitbreiding van
kennis ten einde die sindroom beter te begryp, vroegtydig
te identifiseer en gepaste remedierende tegnieke vir SLG
kinders te ontwikkel, is noodsaaklik. Een van die belang-
rikste simptome van SLG, is aandagversteuringe. Daar be-
staan egter nog talle vrae oor die aard en omvang van aandag-
versteuringe by SLG kinders, en die huidige studie poog om
meer kennis op hierdie gebied in te win.
8.2 PROBLEEMSTELLING
Ten einde meer kennis aangaande aandagprosesse in te win,
kan twee verskillende eise aan kinders gestel word, naarn~
1ik om op doelgerigte wyse aandag aan relevante stimuli
te gee, en om irrelevante stimuli te ignoreer. Die eerste
probleem wat gestel word, is hoe genoemde twee toestande
met mekaar vergelyk en presies wat elkeen behels.
Hierna word die prim~re vraag gestel, naarnlik of SLGkin-
ders aandagversteuringe openbaar, en wat die aard daarvan is.
Die sekond~re vraag van hierdie studie is of SLG kinders In
agterstand in vlak van breinontwikkeling openbaar, wat
moontlik as die grondoo~saak van aandagversteuringe beskou
kan word.
Twaalf eenkantige"hipoteses, gegrond op relevante teoriee
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en navorsingsbevindinge, is ten opsigte van hierdie vrae
geformuleer.
8.3 EKSPERIMENTELE ONDERSOEK
Bogenoemde vrae is ondersoek deur 57 SLG en 57 normale
kinders se OOP te meet, onder twee eksperimentele toestande
te wete aandag en ignoreer, onderskeidelik.
Metinge van amplitudes, latensies en kompleksiteit is gemaak.
8.4 RESULTATE
Die volgende statisties beduidende resultate is in hierdie
studie gevind:
Eerstens is gekyk na verskille tussen die aandag- en igno-
reertoestande. Hoer amplitudes is tydens die aandagtoestand
gevind,wat geinterpreteer is as In .aanduiding van In ver-
hoogde vlak van opwekking tydens hierdie toestand. Langer
latensies is tydens die aandagtoestand gevind, wat geinter-
p~eteer is as In aanduiding van In langer inligtingverwer-
king, waarskynlik omdat daar In groter hoeveelheid inligting
is om te verwerk tydens die aandagtoestand.
Wat die pr1mere vraag van hierdie studie betref, is daar ge-
vind dat die SLG groeD hoer amplitudes het as die normale
groep. tydens die aandag- maar veral tydens die ignoreertoe-
stand. Dit is geinterpreteer as aanduiding dat SLG kinders
in In hoer vlak van opwekking verkeer as normale kinders.
Die vlak van opwekking is waarskynlik te hoog vir die kind
om op doeltreffende wyse doelgerig aan relevante stimuli
aandag te kan gee, maar veral om irrelevante stimuli te ig-
noreer.
Wat die sekondere vraag van die huidige studie betref, is
die volgende bevind: By SLG kinders is daar langer laten-
sies en minder komponente as by normaIe kinders, wat gein-
terpreteer is as aanduidings van In laer vlak van breinont-
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wikkeling by SLG kinders. Weens hierdie agterstand is daar
In stadiger verwerking van inligting, soos gemeet deur
latensies, en 'n minder gedifferensieerde of komplekse
verwerking van inligting, 5005 gemeet deur kompleksiteit,
by SLG kinders. Hierdie laer vlak van breinontwikkeling
mag ook die grondobrsaak van SLG kinders se aandagversteu-
ringe weeSe
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